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ABSTRAKTI
Muzeu, si objekt kulti dhe reprezentues social, meriton të trajtohet e të kultivohen
hapësira të dedikuara për të çdo herë. Në lokalitetet tona, përveq që këto godina nuk janë
ikonike sa i përket dukjes, dhe ka mungesë të hapësirave të dedikuara apo të ndërtuara
enkas me këtë karakter, por në këtë rast edhe unë po kerkoja një shembull të një objekti
egzistues, që sipas mendimit tim, më së shumti i përafrohet konceptit dhe karakterit te
objektit “Muze”, duke qenë se fasada dhe organizimi brenda, së bashku me karakteristikat e
ndriqimit dhe pozita urbane e objektit e cila është leht e aksesueshme nga të gjitha vendet, i
kam parë si përparësi që korrespodojnë shumë me karakteristikat e objekteve ‘muze’ të
Periudhës Bashkohore (Stilit Brutalist) të ndërtuara nëpër botë.
Qëllimi i këtij hulumtimi është krijimi i më shumë zonave me tematikë kulturo-edukative, e
sidomos përhapja e tyre jo vetëm në hapësira urbane, por edhe ne fshatra, si lokalitete më
pak te frekuentuara dhe si komunitet social më pak të inkuadruar në aktivitetet artistike, si
dhe rigjallerimi i objekteve të braktisura pas luftës së fundit në vendin tonë.
Duke i dhënë jetë një objekti , i cili momentalisht më shumë i përngjan një rrënoje të
braktisur, bëhet edhe ringjallja e një hapësire që do te ndikojë pozitivisht në rrethin
shoqërorë, jo vetem të vendbanimit , por mbarekombëtarë, duke ngritur vetëdijen kulturore,
duke i parë, duke i prekur dhe bashkëjetuar me to.
Pas hulumtimit në teren, për percaktimin e objektit adekuat, është bërë trajtimi i tij në tre
faza:
-Analiza e gjendjes egzistuese, ku kemi analizuar atë prej dy perspektivave të ndryshme,
njera është nga ajo urbane, marrëdhëniet midis muzeut dhe qytetit dhe shoqërisë së tij dhe
nga ana tjetër, natyrisht që është më shumë pikëpamje tipologjike, organizimi i hapësirave
dhe përdorimi i tyre dhe potenciali.
-Projekti i Demolimit të disa elementeve
-Projekti idor.
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I.HYRJA
- Si godina ikonike dhe reprezentuese, muzetë meritojnë një trajtim dhe investim të
veqantë në fushën e artit të një shoqërie. Fakti që sidomos në botën moderne të artit,
këto lloj objekte kanë një rol të jashtëzakonshëm duke nisur nga tipologjia dhe
permbajtja që muzeu prezanton e deri tek arkitektura dhe pamja e tij vizuele, që ndikon
në ngritjen e nivelit të edukimit të shoqërisë e deri tek zhvillimi i turizmit të një vendi.
Prandaj u motivova të jap kontributin tim me një projekt propozim të një muzeu me
karakteritika të veqanta që mund të reprezentojë një kulture dhe stil arkitektonik
bashkohorë, të veqantë, që shoqëria e këtij vendi do t’a shfrytëzojë, gjë që vendi ynë ka
një boshllëk të madh në këtë aspekt, duke mos patur asnjë objekt dedikuar kësaj pjese,
në veqanti disa objekteve të adaptuara nga destinime tjera.
Muzeu është ndërtuar si një simbol në shoqërinë perëndimore që nga Renesaca.Si
simbol është i ndërlikuar dhe me shumë shtresa,lloje dhe veqori,duke vepruar si një
shenjë për dominim dhe çlirim,të mësuarit dhe kohës së lirë.
Si vende për ekspozitë, përmes koleksioneve të tyre, shfaqjeve dhe ndërtesave,muzetë
ndërmjetësojnë shumë nga vlerat themelore të shoqërisë.

Kuptimi i Muzeut analizon dhe shqyrton marrëdhëniet midis muzeve dhe publikut te
tyre. 'Muzetë' kane kuptim shumë me te gjerë,përfshirë galeritë e artit, vendet historike
dhe shtëpi historike.1

Marrëdhëniet me publikun' kuptohet gjithashtu shumë gjerësisht, duke përfshirë
ndërveprime me artefakte, ekspozita dhe arkitekturë, të cilat mund të analizohen nga një
varg të perspektivave teorike. Këto përfshijnë studimet e kulturës materiale,
komunikimin masiv dhe studimet e medias, teoritë e të mësuarit dhe studimet kulturore.
Analiza e marrëdhënies së muzeut te publiku i tij e zhvendosë theksin nga muzeu si
tekst, në studime të bazuara në marrëdhëniet e organeve dhe vendeve, identiteteve dhe
komuniteteve.
1

Learning in the Museum , George Hein , Kapitulli 1 ,Parathenie
Giedeon, Siegfried, Space, Time and Architecture , Cambridge, MA: Harëard University Press, 1947
Hillier, B. Tzortzi, K.,2006, “Space Syntese:The Language of Museum Space”. S.Macdonald (Ed), A
Companion to Museum Studies, Blackëell Publishing, London, p.282-301.
2
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2. MBLEDHJA E TЁ DHЁNAVE
2.1 Definicioni i Muzeut
Muzetë janë përcaktuar si vende ‘gjysmë formale’ të të mësuarit të cilat
mbledhin, shfaqin dhe interpretojnë objekte të një lloji, për qëllime edukimi. Në
shfaqjen e Muzeut Modern, Siegel përcakton një muze si, 'një koleksion i
magazinës së gjërave të rralla dhe kurioze në natyrë dhe art, të organizuara për
qëllimet e studimit' 2.
2.1.1 Roli Edukativ i Muzeut
"Muzeu ka një detyrë të rëndësishme për të zhvilluar rolin e saj edukativ dhe për
të tërhequr audiencen nga te gjitha nivelet e komuniteteve, lokaliteteve apo
grupe te ndryshme. Duhet të ofrojë mundësi për njerëz të tillë që të përfshihen
në muze dhe të mbështesin qëllimet dhe aktivitetet e tij. Bashkëveprimi me
komunitetin dhe promovimi i trashëgimisë së tyre është një pjesë integrale e rolit
edukativ të muzeut " Te mesuarit në muze zakonisht përfshin një vizitor ose një
grup vizitorësh që ndjekin një objekt, një shfaqje, person, element ose disa
koncepte mendore te këtyre. Te mesuarit e Muzeut është shqyrtuar prej kohësh
në lidhje me tërheqjen e fuqisë dhe ngarkimit te fuqisë se ekspozitave në muze.
Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë nga vizitorët ruhet në tru per një
periudhe.

2.2 Historia e Museumeve
Për shekuj me radhë, muzetë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shoqëritë në
mbarë botën. Ata janë institucione kulturore në të cilat njerëzit janë në gjendje të
vijnë, të mësojnë dhe të kënaqen me artin. Disa muze kanë fituar reputacion për
mbledhjen e artit.
Muzeu është ndërtuar si një simbol në shoqërinë perëndimore që nga Rilindja.
Ky simbol është kompleks dhe shumë-shtresor, duke vepruar si shenjë e
dominimit dhe çlirimit, të të mësuarit dhe kohës së lirë. Si vende për ekspozitë,
përmes koleksioneve, shfaqjeve dhe ndërtesave, muzetë ndërmjetësojnë shumë
nga vlerat bazë të shoqërisë. Por këto janë subjekt i kontestimit, dhe muzeu
mund të shihet gjithashtu si një vend për politikën kulturore. Në shoqëritë postkoloniale, muzetë kanë ndryshuar rrënjësisht, duke u reinventuar nën trysninë e
5

shumë forcave, të cilat përfshijnë role dhe funksione të reja për muzetë,
racionalizëm ekonomik dhe lëvizje drejt një aksesi më të madh demokratik.
Kuptimi i Muzeut analizon dhe shqyrton marrëdhëniet midis muzeve dhe
publikut të tyre. 'Muzetë' janë kuptuar shumë gjerësisht, për të përfshirë galeritë
e artit, vendet historike dhe shtëpitë historike. 'Marrëdhëniet me publikun'
gjithashtu kuptohen shumë gjerësisht, duke përfshirë ndërveprimet me
artefaktet, ekspozitat dhe arkitekturën, të cilat mund të analizohen nga një sërë
perspektivash teorike. Këto përfshijnë studimet e kulturës materiale,
komunikimin masiv dhe studimet mediatike, si dhe teoritë e të mësuarit dhe
studimet kulturore. Analiza e marrëdhënieve të muzeut me publikun e saj e
zhvendos theksin nga muzeu si tekst në studime të bazuara në marrëdhëniet e
trupave dhe vendeve, identiteteve dhe komuniteteve.

2.3 Hapësira
2.3.1 Esenca e Hapsëirës
Hapësira është shpirti i arkitekturës, tha Lao Tzu në vitin 600 p.e.s.
“Ne vendosim tridhjetë telat përforcuese dhe e quajmë rrotë, por në hapësirën ku nuk
ka asgjë që varet nga dobia e rrotave. Ne prej balte bëjmë enë, por në hapësirën ku nuk
ka asgjë që të varet dobia e enës. Ne krijojme hapje për dyert dhe dritaret për ta bërë
shtëpinë, dhe në hapësirat ku nuk ka asgjë që varet nga dobia e shtëpisë. Prandaj, ashtu
siç përfitojmë nga ajo që është, duhet ta njohim dobinë e asaj që nuk është.”2
Dobia e arkitekturës nuk është mbulojë e ngurtë e cila mbyll një hapësirë, por vetë
hapësira. Natyrisht, për të mbyllur një hapësirë të caktuar, ne duhet të përdorim
materiale fizike, dhe në përputhje me disa metoda ndërtimi për t'i përshtatur këto
materiale së bashku. Por kjo nuk është qëllimi i arkitekturës, por vetëm një mënyrë e
arritjes.

2

Lao-tzu, Tao Te Ching, 6th century BC
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2.3.2 Tiparet e Hapësirës
Arkitektura është arti i hapësirës: është forma e saj vizuale, është përmasa e saj dhe
përpjesa, është cilësia e dritës së saj - të gjitha këto cilësi varen nga perceptimi i kufijve
hapësinorë të përcaktuar nga elementet e formës. Ndërsa hapësira fillon të kapet,
mbyllet, formohet dhe organizohet nga elementet e masës, arkitektura vjen në
ekzistencë. Hapësira që ka të bëjë me arkitektët zakonisht shprehet në një element
arkitekturor të qëndrueshëm: dhomë. Dhoma është një krijim njerëzor. Rrënja e fjalës
lidhet me "Raum", e cila në gjermanisht do të thotë "një vend i pastruar për strehim".3
Tiparet e hapësirës bëjnë një hapësirë të ndryshme nga të tjerët, ashtu si një dhomë
gjumi që është e ndryshme nga një dhomë e ditës dhe një zyrë është e ndryshme nga një
bibliotekë. Kjo e bën dhomën e gjumit më të rahatshme dhe bibliotekën më të qetë. Kjo
i jepë hapësirë jetë dhe ndikim. Kur një hapësirë është e njëjt si dhomë e Ditës me atë të
gjumit, ajo do të humbasë disa karakteristika për t'i përshtatur funksionet e shumëfishta
të saj.
Edhe hapësirat e ekspozitës nuk janë të gjitha njësoj. Salla statike të ekspozimit janë të
ndryshme nga hapësirat të përkohshëm të ekspozimit për shkak të funksionit të tij më të
thjeshtë dhe atmosferës së veçantë, e cila ndërlidhet me temën individuale të secilës
ekspozitë të caktuar. Është konfirmuar nga projektuesi në fillim të procesit, i cili mund
të paraqitet nga gjuha arkitekturore. Sidoqoftë, ekspozita e përkohshme duhet të
përshtatet me shfaqjet e ndryshme. Një hapësirë e madhe, e hapur dhe neutrale është një
zgjidhje e mirë. Elementet e hapësirës luajnë një rol të rëndësishëm në diferencimin e
një hapësire nga një tjetër. Me anë të dizajnimit të elementit, tiparet e hapësirës mund të
intensifikohen. Karakteristikat gjithashtu varen nga cilësitë e hapësirës që lidhen
ngushtë me këto elemente, që është rezultat i përbërjes së elementëve të ndryshëm.
Forma; ngjyra, cilësi, modeli dhe zëri; proporcioni dhe shkalla; përkufizimi dhe
konfigurimi; shkalla e mbylljes, ndriqimi dhe këndvështrimi janë të gjitha cilësitë e
hapësirës ku bazohet dizajni.

3

OJEDA, O. R. (2004). Spaces. F & W Pubns.
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2.4 Llojet e Muzeve

Muzetë janë institucione jo-profitabile dhe të hapura pёr publikun që tё hulumtojnë,
konservojnë, mbledhin, komunikojnë dhe ekspozojnë trashёgiminё e luajtshme për
qëllime tё studimit, tё edukimit dhe tё shijimit nё shërbim tё shoqёrisё dhe tё zhvillimit
të saj.4
Llojet e muzeve janë të shumta.Duke varijuar nga institucione të mëdha që mbulojnë një
sërë kategorish , fushash interesi, materialesh dhe objektesh, deri ne institucione te
vogla te fokusuara ne nje tematike te caktuar, vendndodhje ose person te njohur.
Kategorite qe perfshihen jane:
-Artet e Bukura, Artet e Aplikuara, Artizanati, Arkeologjia, Antropologjia, Etnologjia,
Biografia, Historia, Historia Kulturore, Shkenca, Botanika, Zoologjia, Teknologjia, etj.
Ne varesi te tematikave dhe objekteve/arti-fakteve qe permbajne: dallohen lloje te
ndryshme te muzeve:
-Muzetë Arkitekturorë- jane institucione kushtuar informimit dhe edukimit te vizitoreve
mbi arkitekturen, dizajnin urban, peisazhin dhe infrastrukturen urbane, arredimin e
brendshem etj.
-Muzetë Arkeologjik- jane institucione ku ruhen dhe ekspozohen arti-fakte
arkeologjike.Shume prej tyre gjendet ne vende te hapura , si p.sh Agora
(Athine),Forumi Romak (Rome) , Teatri Arkeologjik (Butrint) etj.
-Muzetë e Artit – te njohur ndryshe me emrin Galeri Arti, perfaqesojne institucione te
ekspozimit te artit, kryesisht ne formen e objekteve te arteve pamore si : piktura,
ilustrime, skulptura etj.

4

Ligji për Trashëgimi Kulturore, në amëzën assembly-kosova.org
http://ligjet.kuvendikosoves.org/Uploads/Data/Documents/Ligjinr06L-008_HJw2da42qF.pdf
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-Muzetë Biografik – jane institucione qe I kushtohen grumbullimit dhe ekspozimit te
objekteve te jetes se nje njeriu te vetem ose ten je grupi njerezish me rendesi ose interes
ne fushen e artit, shkences , histories,letersise etj.
-Muzetë Enciklopedik-jane institucione te gjera, kryesisht ne shkalle vendi, qe u ofrojne
vizitoreve nje game te gjere informacionesh mbi nje larmi tematikash. Ata mundesojne
njohjen e kulturave te ndryshme.
-Muzetë Etnologjik/Etnografik- kane ne qender te tyre studimin , grumbullimin,
ruajtjen dhe ekspozimin e arti-fakteve te lidhura me etnologjine dhe antropologjine.
Kryesisht jane ngritur ne vend dhe popullsi ne perberje te ndryshme etnike.
-Muzetë Historik - perfaqesojne institucione qe synojne te ruajne dhe te bejne te njohur
periudha, ngjarje dhe objekte te lidhura me historine e nje vendi, rajoni apo lokaliteti te
caktuar. Ne to gjendet nje numer I madh dukumentesh , arti-faktesh te llojeve te
ndryshme, vepra arti me kontekst historik, objekte arkeologjike etj.
-Muzetë Memorial – behet fjale per muze qe u dedikohen nje ngjarjeje historike
specifike, qe perkon kryesosht me gjenocide, persekutime apo vujatje te tjera te
popullsise apo nje grupi te caktuar individesh, duke synuar informimin dhe
sensibilizimin e vizitoreve mbi ngjarje te tilla historike me impakt madhor dhe jete
njerezish , dhe mbi qeshtje per te cilen ka ndodhur.

2.5 Muzetë sipas veprimtarisë së artit
Në bazë të veprimtarisë së artit dhe periudhave të funksionimit të muzeve, ata ndahen
në:
•

Muze të Aritit Modern

•

Muze të Artit Bashkohorë

Si ternimologji, mund të duken të ngjashme apo të njejta, por në esencë ato kanë mjaft
dallime.
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2.5.1 Dallimi I Artit Modern me atë Bashkohorë

Arti modern është ai që u krijua diku në mes të viteve 1860 dhe në fund të viteve 1960
gjatë periudhës së Revolucionit Industrial. Me ardhjen e fotografisë, artistët nuk e panë
më nevojën për të bërë art për hir të portretizimit të realitetit ekskluzivisht. Pra, shumë
artistë filluan të eksperimentonin me ngjyrën, formën, abstraksionin, dhe teknikat e
ndryshme. Arti modern ishte një devijim i madh nga teknikat e së kaluarës.
Arti i bërë më pas (p.sh., konceptual, minimalist, postmodern, feminist) konsiderohet
bashkëkohor.
Ekziston një ndryshim dhe bazohet në vargjet e përafërta të datave të krijuara nga
historianët e artit, kritikët e artit, kuratorët, institucionet e artit dhe të ngjashmit, të cilët
njihnin një zhvendosje të veçantë që ndodhi, duke shënuar fundin e modernizmit dhe
fillimin e bashkëkohës mosha.
Arti modern krijoi rrugën për shumë tendenca dhe lëvizje të ndryshme, duke përfshirë
futurizmin, kubizmin, ekspresionizmin abstrakt, artin pop dhe
shumë më tepër.5

Arti bashkëkohor, në anën tjetër, zakonisht është më pak i definuar se tema e
mëparshme. Ky stil më së shpeshti përshkruhet si i përkasin artistëve që ende jetojnë
sot. Ngjashëm me atë që nxiti lëvizjen moderne të artit, arti bashkëkohor ka filluar të
inkorporojë mediumet e reja për të përshtatur përparimet shoqërore në burimet dhe
teknologjinë - duke përfshirë artin video, artin specifik të faqes dhe artin e instalimit.

Rigorozisht, termi "arti bashkëkohor" i referohet artit të bërë dhe të prodhuar nga artistët
që jetojnë sot. Artistët e sotëm punojnë dhe i përgjigjen një mjedisi global që është
shumëllojshëm në aspektin kulturor, avancimin teknologjik dhe shumëllojshmërinë.

Chapman University “Contemporary Art VS Modern Art”,
https://blogs.chapman.edu/collections/2015/11/30/contemporary-art-vs-modernart/?fbclid=IëAR0HJzgtsTuxUXcaFLcD6FiNvnBxlOl7ENg6jëYcBËJN50Gy8dRLS87GBBI
5
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Duke punuar në një gamë të gjerë mediumesh, artistët bashkëkohorë shpesh reflektojnë
dhe komentojnë mbi shoqërinë moderne.
Që nga fillimi i shekullit të 20-të, disa artistë janë larguar nga përfaqësimi real dhe
depërtimi i figurës njerëzore dhe kanë lëvizur gjithnjë e më shumë drejt abstraksionit.
Në qytetin e Nju Jorkut pas Luftës së Dytë Botërore, bota e artit shpikte termin
"shprehje abstrakte" për të karakterizuar një art lëvizje që nuk ishte as abstrakte, as
shprehëse. Megjithatë, lëvizja sfidoi artistët që të vendosin më shumë theks në procesin
e krijimit të artit dhe jo të produktit përfundimtar.6
Artistët bashkëkohorë që punojnë brenda lëvizjes postmoderne hedhin poshtë konceptin
e artit të zakonshëm dhe përqafojnë nocionin e "pluralizmit artistik", pranimin e një
shumëllojshmërie të qëllimeve artistike dhe stilet. Sido që të jetë ndikuar ose i bazuar në
artin e performancës, artin pop, minimalizmin, artin konceptual ose video, artistët
bashkëkohorë tërheqin nga një shumëllojshmëri e pafund materialesh, burimesh dhe
stilesh për të krijuar art. Për këtë arsye, është e vështirë të përmblidhni shkurtimisht dhe
të reflektojnë me saktësi kompleksitetin e koncepteve dhe materialeve të përdorura nga
artistët bashkëkohorë.7

6

http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.
html
Blumberg, Naomi, What’s the Difference Between Modern and Contemporary Art, Britannica.com,
accessed December 13, 2018. https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-modernand-contemporary-art
7
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3. RASTI STUDIMOR
3.1 Muzetë më të njohur në vendin tonë
Duke qenë se në vendin tonë ka mungesë të një objekti të destinuar për Muze të Epokes
Bashkohore, këtu mund vetëm të përmendin disa objekte të adaptuara, të cilat në kohën
tonë shfrytëzohen si muze.
3.1.1 Muzeu i Kosovës (Prishtinë)
Muzeu i Kosovës është themeluar
në vitin 1949, ndërkaq objekti në
të cilin funksion muzeu,është
ndërtese me arkitekturë Austrohungareze, që daton që nga viti
1885/68. Fillimisht u ndërtua për
administratën regjionale të vilajetit
të Kosovës. Prej vitit 1945 deri në
Figure 1. Muzeu i Kosovës
https://www.kultplus.com/trashegimia/muzete/muzeu-i-kosov/
(15.12.2018)

vitin 1975, kjo ndërtesë shërbeu si
bazë e Armatës popullore
jugosllave. Në vitin 1963, iu shit

Muzeut tëKosovës.Muzeu i Kosovës ka një koleksion të gjërë të artifakteve
arkeologjike dhe etnologjike. Ai ka për qëllim ruajtjen, mbrojtjen dhe prezantimin e
Trashëgimisë Kulturore të Kosovës. Muzeu i Kosovës përfshin një koleksion, me më
shumë se 50 mijë eksponate të profileve të ndryshme, prej pavijonit të arkeologjisë,
teknologjisë, historisë, natyrës, ento-kulturës, folklorit, trashëgimisë etj. Aktualisht,
muzeu është duke u angazhuar në rikthimin e 1200 objekteve/artefakteve të
rëndësishme për trashëgiminë kulturore të Kosovës, të marra nga Beogradi gjatë vitit
1998.9
Muzeu i Kosovës ka katër departamente: Departamenti i Arkeologjisë, Departamenti i
Etnologjisë, Departamenti i Historisë si dhe Departamenti i Natyrës. Ekspozitat janë te

“Muzeu I Kosovës’, kultplus.com, accesed December 13, 2018.
https://www.kultplus.com/trashegimia/muzete/muzeu-i-kosov/
9
“Databaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës”,”Muzeu I Kosovës”, accesed December 15, 2018.
https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti.aspx?id=8943
8
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vendosura ne tri ndërtesa: Ndërtesa kryesore, Muzeu Etnologjik apo Kompleksi “Emin
Gjiku” dhe “Shtëpia e Pavarësisë”.

3.1.2 Muzeu Etnologjik (Prishtinë)
Kryeqyteti i kosovës, prishtina, ka muzeun etnologjik, i cili gjendet në rrugën “Zija
Prishtina” apo e njohur ndryshe si “Rruga te Pazari i Vjetër”. Muzeu etnologjik i
kosovës është hapur në muajin shtator të vitit 2006 dhe që nga kjo periudhë numëron
një numër të madh vizitorësh. Muzeu etnologjik është pjesë përbërëse e muzeut të
kosovës, i cili përbëhet nga katër ndërtesa të shekujve tetëmbëdhjetë dhe
nëntëmbëdhjetë, si dhe ekspozitën etnologjike, e cila tregon jetën në Kosovë në aspektin
etnologjik. Kjo ekspozitë është e ndarë në katër shtylla, ku secila flet për një fazë të
jetës. Ekspozita në bërthamën e saj
ka “Lindjen”, “Jetën”, “Vdekjen”
dhe “ Trashëgiminë”. Në kuadër të
këtyre fazave, në objektet e
vendosura në Muzeun Etnologjik
janë të skalitura edhe tema të tjera
si: familja dhe organizimi i saj, arti
popullor, oda dhe funksioni i saj,
Figure 2. Muzeu Etnologjik
https://dtk.rksgov.net/tkk_objekti.aspx?id=8943 (15.12.2018)

mënyra e jetesës, ritet e martesës,
veshjet popullore të Kosovës, ritet

e vdekjes etj.10

“Muzeu Etnologjik i Kosovës me mbi 10 mijë vizitorë në vit “, Zeri.info, accesed December 15,2018.
https://zeri.info/kultura/44734/muzeu-etnologjik-i-kosoves-me-mbi-10-mije-vizitore-ne-vit/
10
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3.1.3 Sahat Kulla - Muzeu Arkeologjik (Prizren)
Muzeu Arkeologjik është
vendosur në hapësirat e
hamamit, të ndërtuar në
fundin e shekullit XV,
respektivisht në vitin
1498. Ndërtuesi i këtij
hamami supozohet të jetë
Shemsudin Ahmed Beu.
Në mungesë të burimeve
të shkruara, nuk dihet se
Figure 3. Sahat Kulla - Muzeu Arkeologjik
http://wikimapia.org/31474569/sq/Sahat-Kulla-Muzeu-Arkeologjik (16.12.2018)

deri në cilin vit është
përdorur si hamam, por

dihet se hamami nuk ka kryer funksionin e tij fillestar në mesin e shek.XIX kur mbi
hapësirën e ngrohtë është ndërtuar Kulla e Sahatit nga ana e Eshref Pashë Rrotullit.
Gjatë hulumtimeve arkeologjike të bëra në vitin 2003 në anën jugore të objektit janë
konstatuar mbetjet e hapësirës së ftohtë (pjesa hyrëse) të hamamit mbi të cilën është
ndërtuar objekti i banimit. Në bazë të këtij fakti mund të konstatohet se hamami ishte
pjesërisht i rrënuar që në shek. XIX. Objekti ishte lënë pas dore dhe shfrytëzohej nga
banorët përreth si depo, deri në vitin 1972 kur filluan punët restauruese dhe
konservuese. Më 17 nëntor të vitit 1975 bëhet hapja solemne e objektit por me destinim
të ri, pra bëhet shndërrimi i hamamit në Muze Arkeologjik. Muzeu trajton materialin
arkeologjik nga lokalitete arkeologjike të regjionit të Prizrenit, gjegjësisht nga komuna e
Prizrenit, Dragashit, Rahovecit dhe Suharekës. Materiali i prezantuar ka një diapazon
kronologjik të gjerë që nga neoliti i hershëm, eneoliti, periudha e bronzit, periudha e
hekurit, periudha romake, mesjeta e hershme dhe mesjeta e vonë. Objekti ka formë
drejtkëndëshe dhe është ndërtuar me gurë të ndryshëm dhe tulla, ndërsa si material
lidhës është përdorur llaçi gëlqeror. Kulmi ka shtatë kupola dhe tri qemerë, dhe të gjitha
janë të mbuluara me pllaka të plumbit. Sahat Kulla është ndërtuar me tulla të argjilës së
pjekur. Dyshemeja e objektit është shtruar me pllaka guri të vendosura në vitet ’70 të
shek XX kur objekti shndërrohet në muze arkeologjik. E veçanta e këtij objekti është se
në kuadër të hamamit është ndërtuar sahat kulla, dy objekte që fare nuk kanë lidhshmëri
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funksionale mes veti dhe paraqet një rast unik për shkak të një gërshetimi të tillë. Në
vitin 2008 kanë filluar punimet në restaurimin e objektit, por punët nuk janë përfunduar
ende. Muzeu Arkeologjik ka vlerë të jashtëzakonshme, pasi që paraqet një ndërtesë të
veçantë me dy tipologji. Përveç vlerës arkitektonike dhe artistike, në muze prezantohen
edhe eksponatet me vlerë të lartë historike dhe shkencore.11

3.1.4 Muzeu Etnografik (Gjakovë)
Objekti gjendet mu në qendër të qytetit, përballë Kuvendit Komunal në Gjakovë. Është
ndërtuar në vitin 1810 nga familja Sina. Shtëpia është ndërtuar në dy etazhe P+1. Etazhi
i përdheses është përdorur si depo, ndërsa pjesa e lartë për banim. Pjesa e banimit ka
katër dhoma dhe dy ballkone. Materiali i përdorur është tulla, guri dhe druri. Për vlera të
larta dekorative dallohen sidomos dhoma e madhe që gjendet në krahun e majtë të
ndërtesës dhe qymlekët me furrat e tyre të cilat gjenden të vendosura në të katër dhomat.
Korridori i ndan dhomat nga
njëra-tjetra dhe në planimetri
paraqitet në formë kryqi.
Shtëpia me kohë ka pësuar
ndryshime. Pjesa e përparme ka
pasur dy dhoma të miqve dhe
stallën me pleme ku është
deponuar ushqimi i kafshëve.
Po ashtu shtëpia ka pasur
Figure 4. Muzeu Etnografik http://www.shqiperia.com/blog/muzeuetnografik-gjakove/ (16.12.2018)

shtëpinë e zjarrit në përdhese,
ndërsa në kat mbi shtëpinë e

zjarrit kanë qenë edhe dy kthina ndihmëse që kanë qenë të vendosura prapa shtëpisë por
që sot nuk ekzistojnë. Në vitin 1918 kjo shtëpi është shitur nga pronarët dhe ka kaluar si
pronë e Haxhi Osman Boshnjakut, gjersa kuvendi komunal i Gjakovës me anë të një

“Databaza e Trashegimise Kulturore te Kosoves”, dtk.rks-gov.net, accesed December 16, 2018.
https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti.aspx?id=1574
11
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kontrate me pronarët e ka shndërruar atë në muze etnografik duke u mbështetur në
vlerat arkitektonike dhe artit popullor të objektit.12

, “Databaza e Trashegimise Kulturore te Kosoves”, dtk.rks-gov.net, accesed December 16, 2018.
https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti.aspx?id=3207
12
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3.2 Muzet të artit Kontemporan
3.2.1 Muzeu MAXXI / Arkitektet Zaha Hadid
Muzeu Maxxi i dizajnuar nga
arkitektja Zaha Hadid ne vitin 2009
në qytetin e Romës së Italis.
Muzeu nuk është një mbajtes i
gjerave, por një kampus për artin',
ku rrjedhat dhe rrugët
mbivendosen dhe lidhen me qëllim
që të krijojnë një hapësirë
dinamike dhe interaktive. Edhe pse
Figure 5. Pamja e enterierit të muzeut Maxxi
Iwan Baan (18.12.2018)

nga;

programi është i qartë dhe i
organizuar në plan, fleksibiliteti i
përdorimit është qëllimi kryesor i
projektit. Vazhdimi i hapësirave e
bën atë një vend të përshtatshëm
për çdo lloj ekspozimi të lëvizshëm
dhe të përkohshëm, pa ndarje ose
ndërprerje të mureve të tepërta.
Hyrja në atrium, elementët
kryesorë të projektit janë të
dukshme: mure e dredheta të

Figure 6. Pamja nga perspektiva e zogut të muzeut
Iwan Baan (18.12.2018)

nga;

betonit, shkallët e zeza të
pezulluara, tavani i hapur që kap
dritën natyrale. Nga këto elementë,
Zaha Hadid kishte për qëllim një
lloj të ri të hapësirës së pikave të
perspektivave të shumëfishta dhe
gjeometrinë e fragmentuar, e
projektuar për të mishëruar
rrjedhjen kaotike të jetës moderne.

17

Kjo deklaratë e arkitektit nxorri
në pah pyetjen nëse koncepti i
rrjedhshmërisë së ndrequr
përputhet me identitetin e një
qyteti "statik" si Roma dhe me
trashëgiminë klasike. Përgjigja e
kritikëve dhe e publikut ka qenë
Figure 7. Pamja e muzeut nga jashtë
nga; Iwan Baan (18.12.2018)

pozitive. Veçanërisht në këtë
kontekst, në lidhje me strukturen
ekzistuese, muret e lakuara të
lëmuara dialogojnë me fasadat
simetrike neoklasike. Organizmi i
ri përfshin në të zhvillimin e
fasades ballore, me sipërfaqe të
pastra dhe të verbër në anën,
duke deklaruar kështu
realizueshmërinë dhe nevojën e
bashkëjetesës. Muzeu është i
futur mirë në situatën e bllokut
urban, duke marrë prej saj
udhëzimet e tij, dhe duke hapur
krahët e shkurtëra si pikëpamje
panoramike. Vëmendje e veçantë
i është kushtuar ndriçimit natyror,
nga trarët e hollë të betonit në
tavan, së bashku me sistemet e
mbulimit me qelq dhe sistemit te

Figura 8. Enterieri i Muzeut
nga; Iwan Baan (18.12.2018)

filtrimit.
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Figure 9. Shkallet e çelikut me mure betoni https://www.archdaily.com/43822/maxxi-museum-zaha-hadid-architects
(18.12.2018)

Të njëjtat trupa kanë një hekurudhë të poshtme nga e cila do të pezullohen copat e artit.
Rrugët, shkallët dhe sistemi i ndriçimit linear udhëzojnë vizitorët përmes vendkalimit të
brendshëm, i cili përfundon në hapësirën e madhe në nivelin e tretë. Nga këtu, një
dritare e madhe ofron një pamje prapa të qytit, edhe pse pengohet nga një bërthamë
masive. Muzeu merr pjesë në mënyrë aktive në lokacionin - Romën, dhe periferinë e saj
të parë, jo pjesë e qendrës së vjetër, por ende qendrore. Lagjia Flaminio ka qenë e
interesuar në vitet e fundit nga një program rinovimi i tërheqjes publike, më i ri që është
Auditorium nga Renzo Piano. Procesi i ndërtimit MAXXI përfundon idenë e një qyteti
të rinovuar. Për më tepër, MAXXI është muzeu i parë kombëtar i artit bashkëkohor në
Itali. Kjo do të sjellë shumë vëmendje, nga publiku dhe media, së bashku me aktivitetet
ekonomike, duke e bërë këtë muze një pikë qendrore për Romën, e cila është në kërkim
të vazhdueshëm për identitetin e saj bashkëkohor.
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Vetëm dy vjet pas hapjes, Muzeu Maxxi në Romë kërcënohet me mbyllje. Kriza aktuale
ekonomike e vendit ka rezultuar në shkurtime të mëdha në financimin e kulturës, duke
shkaktuar shumë stres në artet. 13
Siç njofton BD, më parë këtë muaj muzeut iu tha se kontributi i qeverisë në buxhetin e
tij prej 11 milionë euro do të bjerë në më pak se 2 milion euro për vitin 2012. Tani, pasi
zyrtarët e muzeut nuk arritën të vendosin një buxhet për vitin 2013, qeveria njoftohet se
ka nisur procedurat për të vendosur një muze të profilit të lartë nën administrim të
veçantë.
Projektuar nga arkitektët Zaha Hadid, muzeu kombëtar arkitekturor dhe arkitekturor i
vitit 2010, i fituar nga çmimi Stirling, ka tërhequr më shumë se 450,000 vizitorë në vit.
Hadidi e ka përshkruar suksesin e muzeut si "të shquar", pasi shpejt ndërtoi një
reputacion prestigjioz ndërkombëtar në botën e artit bashkëkohor. Siç raportohet nga
Guardian, problemet u ngritën sapo qeveria italiane zbuloi një vrimë prej 800,000 € në
llogaritë e Maxxi për 2011. Megjithëse muzeu deklaroi se kjo shumë u kompensua nga
fitimet e vitit 2010, qeveria italiane po shqyrton vendosjen e muzeut në duart e
administratorëve dhe do të zbulojë fatin e muzeut brenda disa javëve të ardhshme.
Humbjet e parashikuara për muzeun mund të arrijnë 11 milion euro në tre vitet e
ardhshme. 14

“MAXXI Museum / Zaha Hadid Architects”, archdaily.com, accesed December 18, 2018.
https://www.archdaily.com/43822/maxxi-museum-zaha-hadid-architects
14
“Maxxi museum faces closure”, theguardian.com, accesed December 18, 2018. The Guardian, BD
Online. https://www.theguardian.com/world/2012/apr/24/maxxi-museum-closure-italy
13
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Figure 10. Projekti Maxxi Museum, Zaha Hadid https://www.archdaily.com/43822/maxxi-museum-zaha-hadidarchitects/50120daa28ba0d55810003d2-maxxi-museum-zaha-hadid-architects- (18.12.2018)
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3.2.2 Muzeu Kontemporan Çifut

Studio Libeskind e dizajnoi këtë muze të ri në zemër të San Franciskos, si mënyrë për të
bashkëbiseduar, duke futur strukturën të çelikt me ngjyrë të kaltërt të shkëlqyer, brenda
tullave historike të kuqe të shekullit të 19-të.
Dizajni i ndërtesës bazohet në dy shkronja hebraike që shkruajnë "L'Chaim", që do të
thotë "Për Jetën". Duke ndjekur traditën hebraike, sipas shkronjave të cilat nuk janë
shenja të thjeshta, por pjesëmarrës të rëndësishëm në tregime që krijojnë, 'chet' siguron
një vazhdimësi të përgjithshme për ekspozimin dhe hapësirat arsimore, dhe "yud", me
36 dritaret e saj, shërben si ekspozitë e veçantë, performancë dhe hapësira e ngjarjeve.
Format e shtesës janë veshur me panele të shkëlqyera çeliku të kaltert, të përfunduara në
një sipërfaqe unike të kryqëzimit që ndihmon për të shpërndarë dhe zbutur reflektimin e
dritës jashtë çelikut inoks. Panelet ndryshojnë ngjyrën në varësi të kohës së ditës, motit
dhe pozicionit të shikuesit, duke krijuar një sipërfaqe dinamike dhe të gjallë.
Lobi i madh prej 2.500 metra katror është një hyrje dinamike që transformohet në një
forum për programe të veçanta; dallimi dramatik midis të vjetrës dhe të res është i
dukshëm. Përsa i përket gjatësisë së saj është një mur mbi të cilin shkronjat '' PaRDeS ''
janë ngulitur dhe ndriçuar për t'iu referuar praktikës kabaliste të zbulimit të katër
niveleve të dallueshme të kuptimit brenda shkrimeve fetare. Filozofia e muzeut dhe
arkitektura e saj gjithashtu përqafojnë idenë e interpretimeve të shumta dhe shtresave të
kuptimit në jetën dhe artin. 15
Projekti u përfundua në vitin 2008.

15

Studio Libeskind, CONTEMPORARY JEWISH MUSEUM, libeskind.com, accesed December 19,
2018. https://libeskind.com/work/contemporary-jewish-museum/
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Figure 11. Muzeu Bashkohorë-Cifut, USA www. archdaily.com (22.12.2018)

Paraqitja e hapësirës së ndërtesës është e organizuar kryesisht në hartimin e përgjithshëm
poetik dhe narrativ të krijuar nga arkitekti. Qarkullimi nëpër këto hapësira tregohet me
ngjyrë të kuqe në diagramet shoqëruese dhe ecje në ndërtesë është lehtësisht e
kuptueshme kur studiohen këto grafika.
Marrëdhënia ndërmjet qarkullimit, ekspozitës dhe hapjeve të enrerierit është lojë e
vazhdueshme e misionit te pergjithshëm të Libeskind per muzeun e gërshetuar historik
dhe progresiv Gjerman nëpërmjet narracionit dhe formës.
Me hapjen e ndërtesës së tij të re në qershor të vitit 2008, Muzeu bashkëkohor hebre hapi
një kapitull të ri në historinë e vet 20-vjeçare të përfshirjes së audiencave dhe artistëve në
eksplorimin e perspektivave bashkëkohore në kulturën hebraike, historinë, artin dhe idetë.
Objekti i ri është një qendër e gjallë ku njerëzit e të gjitha moshave dhe prejardhjeve
mund të mblidhen për të vlerësuar artin, për të ndarë perspektivën e larmishme dhe për t'u
angazhuar në aktivitete praktike. Frymëzuar nga fjala hebraike "I ‘Chaim" (në jetë);
ndërtesa është një mishërim fizik i misionit të muzeut bashkëkohor hebre për të sjellë së
bashku traditat në shekullin 21.
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Objektivi i ri 5,853 m2, i vendosur në
Rrugën Misioni ndërmjet rrugëve 3 dhe 4
në qendër të San Franciskos, do të
mundësojë muzeut të paraqet një koleksion
të zgjeruar të programeve të angazhuara,
duke përfshirë ekspozita arti, muzikë live,
shfaqje filmike, leksione dhe debate, dhe
aktivitete edukative për audienca të të
gjitha moshave dhe prejardhjeve.
Dizajni i Muzeut Bashkëkohor Hebre
(CJM) në San Francisko siguron një
hapësirë për ekspozita, një vend për
aktivitete dhe një simbol kushtuar
rigjallërimit të jetës hebraike në San
Francisko dhe më gjerë. Një ndërtesë e
tillë, e rrënjosur në imagjinatën hebraike
dhe duke u hapur ndaj rrymave të
ndryshme bashkëkohore të jetës, do të jetë
një kontribut themelor për rilindjen e Yerba
Buena.

Figure 12. Muzeu Bashkohorë-Çifut, Pamje Perspektive https://www.archdaily.com/2113/jewish-contemporary-museumsan-francisco-by-daniel-libeskind-opening (20.12.2018)
16

16

Jewish Contemporary Museum San Francisco / Studio Libeskind, archdaily.com,accesed December 20,
2018. (https://www.archdaily.com/2113/jewish-contemporary-museum-san-francisco-by-daniellibeskind-opening)
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Sfida, rëndësia dhe potenciali i
kësaj faqeje dhe programuesi i
CJM janë vetë pjesë e procesit
kulturor që simbolizon themelin e
një institucioni të ri dhe inovativ
hebre në San Francisko - një
institucion që do të merret me
vazhdimësinë dhe identitetin. Kjo
lidhje zbulohet nga lufta për të
bërë hapësirë në këtë vend
delikat.

Figure 53.. Pamjet e muzeut kontemporan hebre https://www.archdaily.com/2113/jewish-contemporarymuseum-san-francisco-by-daniel-libeskind-opening (20.12.2018)

Figure 14. Diagrami i funksionit (https://issuu.com/stephenandenmatten/docs/casestudy)
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Atmosfera e stacionit të vjetër të
energjisë ruhet me kujdes, ndërsa në
të njëjtën kohë siguron hapësira të
reja programimi dhe qarkullimi për
CJM. Vizitori është bërë i
vetëdijshëm për parametrat e vjetër të
stacionit të energjisë, muret ku janë
vendosur dikur bateritë dhe pajisjet,
ndriçimi i qiellit dhe struktura. Në
kontrast dhe plotësim të kësaj përvoje
të historisë, vizitori do të përjetojë
edhe formën hapësinore të
rikonfiguruar të zgjerimit të ri.
Historia nuk përfundon, por hapet për
të ardhmen; historia është një terren
dinamik.17

Figure 15. Ekspozitat e muzeut
https://issuu.com/stephenandenmatten/docs/casestudy (20.12.2018)

Figure 16. Enterieri i muzeut
https://www.archdaily.com/2113/jewish-contemporarymuseum-san-francisco-by-daniel-libeskind-opening (20.12.2018)

17

Andenmatten, Stephen, Jewish Museum Berlin, accesed December 20, 2018.

https://issuu.com/asuumasuum/docs/museums , pp33
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3.2.4 Gulliver / Hut architektury Martin Rajnis / HAMR

Një anije ajrore gjigante po rritet përmbi Pragun. Një ndërhyrje arkitektonike
monumentale unike, e frymëzuar nga format elegante të airshipeve të shekullit të 20-të, po
rritet në tavanin e një prej hapësirave më të mëdha të artit bashkëkohor në zemër të
Evropës. Struktura me gjatësi 42 metra prej çeliku dhe druri do të bëhet një hapësirë e re e
përhershme për letërsi në Qendrën DOX për Artin Bashkëkohor në Pragë, Republika
Çeke.

Figure 77. Pamja e hyrjes në anijen ajrore

nga: Jan Slavík (21.12.2018)
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Në vitin 2008 Qendra DOX për Artin Bashkëkohor në Pragë, hapi dyert e veta për
publikun si rezultat i një iniciative private nga drejtori i saj actual, Leoš Válka dhe
partnerët e tij. Rindërtimi i një ish fabrike në një hapësirë multifunksionale u nominua për
çmimin prestigjioz Mies van der Rohe, dhe për tetë vitet e fundit, institucioni ka vazhduar
të përmbushë misionin e vet: të krijojë një hapësirë për hulumtim, prezantim dhe debat
për çështje të rëndësishme, çështjet sociale, ku artet në dialog me disiplina të tjera
inkurajojnë një pikëpamje kritike për të ashtuquajturën realitet të botës së sotme.
Ndërtimi i një anije fluturuese druri gjigante e "varur" mbi Qendrën DOX është edhe një
testament për bindjen personale të Leoš Válka, që është reflektuar në filozofinë e
përgjithshme të Qendrës DOX: se edhe në botën e sotme me ritme të shpejta dhe të
globalizuara ku asgjë nuk mund të llogaritet, vlerësohet, ose paragjykuar ku ja vlen duke
rrezikuar për "gjërat qe mund të bëhen ndryshe".
‘’Ideja për të pushtuar arkitekturën e ashpër moderne të qelqit dhe betonit të Qendrës
DOX me një strukturë 'parazitare' ka qenë në mendjen time për disa vite. Kam parë
ëndërr për një formë absurde interesante organike që do të ishte në kontrast me
arkitekturën ekzistuese të Qendrës DOX ", thotë Leoš Válka.
Në vitin 2013 ai ftoi arkitektin e mirënjohur ndërkombëtar, Martin Rajniš, fituesin e
Çmimit Global për Arkitekturën e Qëndrueshme, për t'u bashkuar me të në realizimin e
asaj që ai e quan "ëndrra e djemve 12-vjeçarë".

Figure 88. Pamja e hyrjes në anijen ajrore
nga :JanSlavík (21.12.2018)

Figure 99. Enterieri I anijes ajrore
nga : Petr Králík (21.12.2018)
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Për më shumë se dy vjet së bashku me
specialistë të drurit dhe çelikut ata kanë
punuar në hartimin e asaj që më në fund
doli të ishte një strukturë 42 metra e gjatë
dhe 10 metra e gjerë, e frymëzuar nga
format e anijeve fluturuese gjigande që
filluan të lundronin qiellin në fillimin e
Figure 12. Pamja përfundi struktures së drurit dhe çelikut .
nga :JanSlavík (21.12.2018)

shekullit të 20-të.
Forma e zepelinit (anijes fluturuese
gjermane) është simbolike. Zepelinet e
hershem përfaqësonin idealet optimiste të
një epoke të re teknologjike të
paprecedentë të avancit. Me
monumentalitetin e tyre të shquar dhe
dinjitetin hipnotik që do të vazhdojnë që
ti magjepsnin brezat që do të vijnë shumë

Figure 121. Pamja e muzeut DOX
nga :René Volfík (21.12.2018)

kohë pasi u zhdukën nga qielli, ata
gjithmonë kanë mishëruar dëshirën e
përjetshme njerëzore për të fluturuar dhe
kanë përfaqësuar një ideal të caktuar
utopik.
Anijet fluturuese do të mbajnë emrin e
një prej personazheve më të famshme në
literaturën utopike.

Figure 122. Detali I structures së qelikut
nga : Petr Králík (21.12.2018)

Gulliver do të shërbejë si një hapësirë leximi dhe për diskutimet publike të letërsisë,
poezisë dhe shkrimit kritik - që lidhen me temat e ekspozitave të DOX, të cilat
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Figure 133. Prerja e Muzeut
nga :René Volfík (21.12.2018)

zakonisht ofrojnë një pamje kritike të aspekteve të veçanta të situatës njerëzore,
bashkëkohore.18

18

Gulliver / Hut architektury Martin Rajnis / HAMR, archdaily.com, accesed December 21, 2018.
https://www.archdaily.com/868557/gulliver-hut-architektury-martin-rajnis-hamr
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3.2.5 Muzeu Garage i artit Kontemporan / OMA

Muzeu Garage i Artit Bashkëkohor
është një rinovim i restorantit Vremena
Goda (Stinet e vitit ) të vitit 1960, një
pavijon prej betoni të parafabrikuar që
është braktisur për më shumë se dy
dekada. Dizajnimi i OMA-së për
Figure 24. Pamja e Muzeut . nga :David X Prutting ©
BFA.com (21.12.2018)

ndërtesën prej 5,400 m2 përfshin
galeritë ekspozuese në dy nivele, një
qendër krijuese për fëmijët, dyqan,
kafene, auditorium, zyra dhe tarracë.
Dizajni ruan elementet origjinale të
epokës sovjetike, duke përfshirë një
mur me mozaik, pllaka, dhe tulla, duke
përfshirë një varg inovativ arkitekturor
dhe kuratorial. Muzeu Garage i Artit
Bashkëkohor u themelua në vitin 2008

Figure 155. Situacioni Origjinal
https://www.archdaily.com/642936/garage-museum-ofcontemporary-art-oma (21.12.2018)

në Konstantin Melnikov projektuar
Bakhmetievsky Bus Garage. Duke u
zhvendosur nga një lagje gjysmë
industriale në veri të Moskës në një nga
hapsirat më të njohura publike të
qytetit (Gorky Park), Garage do të
adresojë një audiencë shumë më të
madhe dhe të larmishme. I ekspozuar
dëborës, shiut dhe diellit që kur u
braktis në vitet 1990, ish restoranti

Figure 156. Shkallet e Muzeut
nga :Yuri Palmin (21.12.2018)

Vremena Goda, dikur një destinacion
popullor në Gorky Park, është bërë një
shkatërrim pa fasada.
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Edhe si një rrënim ajo ruan atmosferën "kolektive" të epokës sovjetike: është një
hapësirë publike e zbukuruar me pllaka, mozaikë dhe tulla. 19

Figure 177. Muzeu Garage I Artit kontemporan
nga :Yuri Palmin (21.12.2018)

Figure 28. Enterieri I Garage Muzeut
nga :Yuri Palmin (21.12.2018)

Figure 179. Plani I Përdhesës
https://www.designboom.com/architecture/rem-koolhaas-garage-museum-contemporaryart-moscow-gorky-park-06-12-2015/gallery/image/rem-koolhaas-oma-garage-museumof-contemporary-art-designboom-3 (21.12.2018)

19

Garage Museum of Contemporary Art / OMA , archdaily.com, accesed December 23, 2018.
https://www.archdaily.com/642936/garage-museum-of-contemporary-art-oma
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Ndërtesa ofron dy nivele të hapësirave të hapura pa pengesa që do të jenë të dedikuara për
ekspozita, të organizuara rreth dy bërthamave të qarkullimit dhe shërbimit. Programet e
muzeut zënë tre nivele, duke iu përshtatur mundësive strukturore dhe hapësinore të
strukturës ekzistuese. Hapësirat më të fragmentuara në pjesën veri-lindore të pavionit që
rrethojnë bërthamën kryesore kryesisht i akomodojnë programet e arsimit dhe hulumtimit.
Hapësirat e mëdha të hapura në pjesën Jugut-Perëndimore janë të dedikuara për ekspozita,
projekte dhe evente. Ndërtesa ofron një gamë të gjerë kushtesh të brendshme për
ekspozitën e artit përtej "kubit të bardhë" kudo dhe ofron mundësi të reja kuratoriale, të
tilla si muret e bardha që mund te palosen posht nga tavani. Ato sigurojnë një kub të
bardhë momental kur një ekspozitë kërkon një mjedis më neutral, ndërsa muret ekzistuese
mbajnë tulla dhe pllaka të gjelbërta. Një hapje 9x11 metra në dyshemenë e nivelit të
sipërm krijon hapësirë me lartësi të dyfishtë (10 metra) për lobin, duke lejuar skulptura
ekstra të mëdha për t'u ekspozuar. Një lakim publik në nivelin më të ulët do të lidh
librarinë, bibliotekën multimediale, auditoriumin dhe një kafene, e cila është parashikuar
si një dhomë jozyrtare e jetesës me orenditë sovjetike. Struktura ekzistuese e betonit është
e mbyllur me një fasadë të re polikarbonat dy shtresore të tejdukshme që do të akomodojë
një pjesë të madhe të pajisjeve të ventilimit të ndërtesës, duke lejuar hapësira të
ekspozimit të mbeten të lirë. Fasada ngrihet 2.25 metra nga toka për të rikrijuar vizualisht
brendësinë e pavionit nga park. Hyrja në Garage Gorky Park është shënuar nga dy panele
të mëdha të fasadës që lëviz lart për ta bërë kornizën e artit në hapësirën e lobit me lartësi
të dyfishtë dhe sigurojnë një pamje te ndërtesës nga parku.

Figure 30. Modeli I Muzeut https://www.archdaily.com/642936/garage-museum-of-contemporary-art-oma (21.12.2018)
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3.3 Artistet Kontemporan
3.3.1 Roman Ondák-sit Matja e Universit
Matja e Universit të Roman Ondák u instalua për herë të parë në Pinakothek der
Moderne të Mynihut në vitin 2007. Instalimi filloi si një dhomë e zbrazët në galeri
dhe u zhvillua instalimi me vizitën e çdo vizitori. Brenda dhomës, puntorët e
galerisë ftonin vizitorët që të matnin lartësitë e tyre. Puntorët u bënë bashkëpunëtorë
në performancën interaktive duke marrë rolin e ndërmjetësuesve. Puntorëve të
Galerisë i u është treguar qëllimin e artistit për punën, duke kërkuar nga vizitorë
nëse ata dëshironin që të mateshin. Prania e çdo vizitorit me pëlqimin e tyre u
shënua më pas në mur me një vijë që tregon lartësinë, emrin dhe datën e vizitës. Në
atë që mund të përshkruhet si një shfaqje në proces, puntorët matën vizitorët
pjesëmarrës duke vendosur një dorë mbi kokë e tyre për të përcaktuar lartësinë e
tyre, pastaj shenjësuan murin me një stilolaps me ngjyrë të zezë. 20Pjesëmarrësit
mbajtën konsistencë estetike duke ndjekur një model themelor. Lartësia e vizitorëve
u shënua së pari me një vijë të shkurtër horizontale, e shoqëruar me emrin e tyre, të
shënuar qartë. Pas një presjeje, u shkrua data në një format numerik të
(dita.muaji.viti) ndarë nga periudhat.21

20

Bernhart Schwenk, “Measuring the Universe,” in Roman Ondák: Measuring the Universe

(Zurich:JRP|Ringier, 2008), 4.
21

(https://www.moma.org/collection/works/95761)
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22

Figure 31. Roman Ondák, Matja e Universit, 2007. Pamja e instalacionit në Pinakothek der Moderne, Munich,
Germany. Nga: Ernst Jank. (11.01.2019)

Figure 32. Roman Ondák, Matja e Universit, 2007. Muzeu i Artit Modern, New York.
http://artdaily.com/neës/31402/MoMA-s- (11.01.2019).

Edhe pse dhoma filloi si boshllëk i bardhë, në fund të ekspozitës dhjetëra mijëra vizitorë
dhe puntorë kishin shënuar në muret e dhomës. Ndërsa me rritjen e numrit të vizitorëve,
të dhënat individuale filluan të turbulloheshin së bashku. Emrat janë shkruar një përmbi

22

Fotografi nga Ernst Jank. https://www.flashartonline.com/article/roman-ondak/ (accesed at 11.01.2019)
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tjetër për të formuar një shirit të vetëm të zi rreth hapësirës së galerisë. Megjithëse emrat
individualë ishin ende disi të dukshëm përmbi dhe përfundi, shiriti i zi gjithnjë e më i zi
në mes, nënkuptonte një lartësi mesatare ku emrat u bënë të padallueshëm që tregon
praninë njerëzore dhe kontributin kolektiv. Pas instalimit fillestar në Pinakothek der
Moderne, Matja e Universit u shfaq në disa institucione të tjera të mëdha ndërkombëtare
të artit, duke përfshirë Muzeun e Artit Modern të Nju Jorkut, Tate St Ives në Angli dhe
Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Figure 33. Roman Ondák, Matja e Univerit, 2007. Muzeu i Artit Modern , New York.
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/980 (11.01.2019).

Roman Ondák është një artist bashkëkohor sllovak me një reputacion në rritje në
komunitetin e artit. Ai përfaqësoi Sllovakinë në Bienalen e Venecias në vitin 2009, dhe
puna e tij është shfaqur ndërkombëtarisht në disa galeri të mëdha dhe ekspozita. Ai
shpesh punon në instalime, shumë prej të cilave janë specifike për vendin dhe
ndonjëherë përshkruhen si ndërhyrje. Ondaku tenton të përdorë koncepte dhe veprime
disi të thjeshta, të ndërlidhura në veprat e tij, gjë që i bën ata të jenë shumë të arritshëm
për një audiencë publike. Për shembull, një nga veprat e tij pjesëmarrëse të titulluar
“Përgjatë atë vend” (2008) përfshinte veprimin e thjeshtë të lënies së gurëve nëpër
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Kanalin e Panamasë. Ai përdori gjuajtjen e gurin, një veprim i fëmijëve, për të
komentuar mbi një situatë të madhe historike për vendin.23
Puna e Ondak shpesh ilustron mënyrën se si një gjest i thjeshtë, siç është gjuajtja e një
guri ose shënimi i lartësisë së një personi, mund të trajtojë çështje më të mëdha
shoqërore dhe politike, ndërkohë që mbeten rrënjësisht të arritshme për një audiencë të
madhe publike. Për shembull, në atë vend siguroi një shprehje ribashkimi për një vend
që u nda për të krijuar një shkurtesë midis dy oqeaneve në një përpjekje që rezultoi me
mijëra vdekje. 24 Përveç kësaj, veprimi i gjuajtjes së gurëve "kodet sociale të
pazgjidhura zakonisht shoqërohen me dëlirësinë e fëmijëve duke i transferuar ato në një
kontekst politikisht të rëndësishëm". 25 Në të gjithë vendin, si në Matjen e Universit,
Ondaku përdor një "veprim të përditshëm" për të "[luftuar] kundër një situate më të
madhe se-njeriu [...].”26 “Matja e Universit” komenton mbi shkëputjen e jetës sonë
bashkëkohore dhe një dëshirë për lidhje sociale të drejtpërdrejtë me anë të angazhimit
dhe lidhjes së pjesëmarrësve në një ritual interaktiv dhe ndarjes së përvojave.

3.3.2 Ann Hamilton , ngjarja e litarit

Historiani i artit Shannon Jackson dhe kuratori Maria Lind janë dy nga profesionistë të
vequar të artit të cilët propozojnë që në vitet e fundit ka pasur një interes të shtuar për
"të eksploruar kohëzgjatjen, të mishëruara, sociale dhe zgjatjen e dimensialitetit të
formave teatrale" në art. 27 Në fakt, historiani i artit Claire Bishop ka identifikuar një
rritje eksponenciale në theksimin e kushteve sociale në veprat artistike në nivel

23

Magali Arriola, “Quivers of an Unproductive Gesture,” in Roman Ondák: Measuring the Universe

(Zurich: JRP|Ringier, 2008), 80, 82.
24

Ibid.
Ibid., 82.
26
Ibid.
27
Shannon Jackson, Social Works: Performing Art, Supporting Publics (New York: Routledge, 2011),2;
25

Also, Maria Lind referencuar në Jackson, Social Works, 2.
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ndërkombëtar.28 Praktika popullore e krijimit të situatave sociale e jo e objekteve të
prekshme të artit është quajtur "kthesa sociale.” 29 Në kthesën sociale, "hapësira
intersubjektive e krijuar përmes këtyre projekteve bëhet fokusi - dhe mjet - i hetimit
artistik.” 30 Ka një gamë të gjerë punimesh brenda kësaj kthese sociale që përfshin
projekte me një axhendë aktiviste të ngjashme me punën sociale, siç është klinika
portative aborti e Atelier Van Lieshout (2001) ose punëtoritë e Lucy Orta për t'ju
mësuar aftësitë e reja të papunëve (1995-) dhe më shumë projekte konceptuale si
instalimi i fundit i Ann Hamilton që është lëkundësja si instalacion.

31

Jackson sugjeron

që këto vepra janë "praktika sociale", një term që "kombinon estetikën dhe politikën"
për ngjarjet që janë shoqërore në natyrë.32 Punët brenda kthesës shoqërore krijojnë një
mjedis që nxit ndërveprimin shoqëror për pjesëmarrësit mes njëri-tjetrit dhe me vetë
punën. Ann Hamilton është një nga artistët bashkëkohorë që krijonë vepra në një larmi
mediash që fokusohen në mundësitë sociale dhe krijimin e ambienteve që nxisin lidhjen
njerëzore nëpërmjet ndërveprimit. Puna e Hamilton është karakterizuar si "një meditim
mbi trupin dhe negocimin e saj për hapësirën dhe gjërat rreth tij".33 Megjithëse ajo ka
një strukturë mjaft të larmishme të punës, e përbërë nga fotografitë, skulpturat, videot,
printimet, performancat, veprat me zë dhe projektet publike, Hamilton është më e
njohur për veprat e saj në shkallë të gjerë. Mjediset e saj të brendshme krijojnë një
përvojë shumë-sensore për shikuesit, i cili është njëri nga instalimet e saj më të fundit,
ku rritet më tej me përfshirjen e elementeve interaktive. Ndërsa disa nga mjediset e
hershme të Hamilton-it shpesh përmbajnë interpretues që kryejnë veprime të përsëritura,
instalimi i saj i fundit lejonë shikuesit të jenë në prani aktive dhe mishëruese, madje
edhe një kontribues, brenda punës duke kryer veprime të tyre. 34 Si një vepër
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Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (London and

Brooklyn: Verso, 2012), 2.
Claire Bishop, “The Social Turn: Collaboration and is Discontents,” in Artforum 44.6 (2006): 179.
Ibid., 178.
31
Ibid.
32
Jackson, Social Ëorks, 12.
33
Niamh Ann Kelly, “ Ann Hamilton: The Irish Museum of Modern Art,” Art Monthly 256 (May
2002):39.
34
Roberta Smith, “The Audience as Art Movement: Ann Hamilton at the Park Avenue Armory,” New
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York Times (December 6, 2012), par 8. Accessed Januar 11, 2019.

38

pjesëmarrëse, fenomeni i Hamiltonit (2012-2013) përbën audiencën e tij si një
komunitet në mënyra që ndryshojnë nga ekspozitat konvencionale. Hapësira ekspozuese
e arkitekturës së sapo konvertuar në sallën e stërvitjes historike është e madhe, duke
siguruar vendosjen e përsosur për një nga instalimet impresive të Hamiltonit në shkallë
të gjerë.35 Puna përbëhej nga një perde masive e mëndafshit të bardh i varur në qendër të
sallës dhe e rrethuar nga një fushë e lëkundësve të varur nga një sistem prej litarëve dhe
pulexhëve. Artistja i ftoi shikuesit të lëkundeshin në lëkundëse, dhe mënyra se si ata e
lidhën pëlhurën e bardhë me lëkundëset përmes sistemit të litarit, arritën të transferojn
dhe reflektujnë lëvizjen e pjesëmarrësve. Artistja i ftoi shikuesit të lëkundeshin në
lëkundëse, dhe mënyra se si ata e lidhën pëlhurën e bardhë me lëkundëset përmes
sistemit të litarit, arritën të
transferojn dhe reflektujnë
lëvizjen e pjesëmarrësve. Për
Figure 184. Ann Hamilton, ngjarja e
litarit, 2012-2013. Park Avenue Armory,
New York.
http://www.annhamiltonstudio.com/proje
cts/armory.html (11.01.2019).

shkak se pjesëmarrësit
vazhduan të lëkundeshin,
perdja mbeti në fluks të
vazhdueshëm, duke reaguar
vetëm në tërheqjen e trupave që
ndërveprojnë me mjedisin në
një aktivitet kolektiv.36

http://www.nytimes.com/2012/12/07/arts/design/ann-hamilton-at-the-park-avenuearmory.
html?pagewanted=all&module=Search&mabReward=relbias%3Ar.
35
36

Ibid., par 9.
For a more complete visual overvieë of the multi-faceted installation ëith accompanying commentary

by the artist see “Ann Hamilton: “the event of a thread” | “Exclusive” | Art21,” YouTube video, 4:58,
posted by “Art21” April 19, 2013. Accessed January 15, 2019.
http://www.youtube.com/watch?v=1fJ4umqXGjM
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Derisa lëkundëset dhe perde e
madhe të bardhë formuar tiparin
qendrore dhe më të madhe të
instalimit, Hamilton ka përfshirë
elemente shtesë që shtuan në
multi-sensor dhe immersive
përvojën e punës. Në fund të një
salle ishin dy lexues të ulur në
një tavolinë të madhe përballë
një tufë të mbyllur me pëllumba.
Përderisa lexonin me zë të lartë
nga fletushkat e gjata, lexuesit
folën në mikrofona, ndonjëherë
duke pritur në rradhë dhe
ndonjëherë së bashku. Zërat e
tyre u transmetuan pastaj përmes
Figure 195. Ann Hamilton, ngjarja e litarit, 2012-2013. Park Avenue
Armory, New York. (nga James Ewing).
http://www.armoryonpark.org/photo_gallery/slideshow/ann_hamilton
(11.01.2019)

altoparlantëve të fshehur në
dyzet e dy qese letre të
vendosura në të gjithë hapësirën.

Fjalët e lexuara me zë të lartë erdhën nga konkludime që përfshinin tekste nga disa
shkrimtarë të shquar, duke përfshirë Aristotelin, Emersonin dhe Darvinin, dhe poetë si
Ann Lauterbach.37 Konkordanca, ose lista alfabetike e fjalëve kyçe të përdorura në një
tekst të caktuar së bashku me kontekstet e tyre të menjëhershme, nuk kanë një tregim. I
privuar nga një argument apo histori kohezive, ritmi i qëndrueshëm i fjalëve bëhet
kështu aspekti më i aksesueshëm i tekstit. Në fund të anës së kundërt të hapësirës u ul
një shkrimtar. Megjithëse shkrimtari u përball me aktivitetin në zonën qendrore të
sallës, ata ishin në gjendje të shihnin se çfarë po ndodhte në hapësirën pas tyre përmes
një pasqyre që lëvizte varësisht nga lëvizja e pëlhurës. Derisa ata u ulën, shkrimtari
shkroi përgjigje lëvizjeve dhe tingujve që po ndodhnin prapa tyre, si dhe atmosferës së
përgjithshme dhe gjendjs rrethuese në sallë. Njerëzit që kryejenin rolet e shkrimtarëve
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Smith, “The Audience as Art Movement,” par 12.
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dhe lexuesve ndryshoheshin rregullisht, megjithatë, detyrat e kryera mbesin përgjatë
rrjedhës së ekspozitës.

Figure 206. Ann Hamilton, ngjarja e litarit, 20122013. Park Avenue Armory, New York. (nga James
Ewing).
http://www.armoryonpark.org/photo_gallery/slideshow
/ann_hamilton (15.01.2019).

Megjithëse Hamilton ka zgjeruar shumë praktikën e saj gjatë viteve, ajo filloi karrierën
e saj të artit në tekstile. Ka diplomuar Bachelorin e Arteve të Bukura nga Universiteti i
Kanzas në dizajnin e tekstilit, dhe më vonë u diplomua në Master i Arteve të Bukura në
skulpturë nga Universiteti Yale.38 Sfondi i saj në lëvizje mund të shihet shumë qartë në
ngjarjen e peit, pasi Hamilton jo vetëm që fizikisht mbështjellë perden qendrore të
bardhë të pëlhurës të pezulluar nga një sistem i ndërlikuar i litarëve, por gjithashtu
bashkoi materiale interpretues dhe koncepte të ndryshme.39 Të gjithë këta përbërës të
ndryshëm në dukje nuk mund të tingëllojnë menjëherë sikur shkojnë së bashku, por kur
tërhiqeni dhe përfillni një pamje më të madhe të instalimit, mund të shihni se Hamilton
ka ndërthurur me kujdes dhe ndërlidhshëm një tapet të bukur të njerëzve dhe
ndërveprimeve shoqërore, shfaqur brenda një hapësire shoqërore. Hamilton përdori
hapësirën unike të sallës së madhe të Park Avenue Armory për të krijuar një mjedis
shoqëror dhe për të frymëzuar një audiencë të madhe për të marrë pjesë dhe për t'u
angazhuar me punën përmes elementeve dhe veprimeve të përditshme.

38
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Ibid.,par 7.
Smith, “The Audience as Art Movement,” par 7.
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3.3.3 Caitlind r.c. Brown dhe Wayne Garrett Re

Shumë njerëz kanë kujtime për pasditet verore, sikur fëmijët kalojnë kohën duke
ndenjur në barin e butë ose ulen në trotuare, duke vështruar lart për të parë retë që
fluturojnë nëpër qiell. Arritja e duarve tona në ajër për të identifikuar modele dhe forma
të reve se si ato ndryshojn, siguronin orë argëtimi derisa ato re u kthyen në errësirë dhe
së shpejti të padukshme, pasi nata i dha fund lojës deri në ditën tjetër. Artistët Caitlind
r.c. Brown dhe Wayne Garrett kanë krijuar një mënyrë për të dy, fëmijët dhe të rriturit
për të zgjatur magjepsjen dhe angazhimin e tyre me çudi natyrore të reve në errësirën e
natës. Më 15 shtator 2012, Brown dhe Garrett ndezën natën e festivalit inaugurues të
Calgary, Nuit Blanche me instalimin e tyre performativ, RE. Një skulpturë në shkallë të
gjerë, interaktive, RE përbëhet nga gjashtë mijë llamba të madhësive dhe ngjyrave të
ndryshme të organizuara së bashku në një nënstrukturë çeliku me dorë dhe të fiksuara
me rrjetë teli 40. Broën dhe Garrett organizuan një përzierje të të dy llambave të reja dhe
të djegur nga flakët inkandeshente rreth pjesës së jashtme të punës, të cilat ata e
ndriçuan me anë të dyqind e pesëdhjetë llambave fluoreshente kompakte brenda
strukturës.41 Në një lartësi prej 4.3 metra, struktura e thellë prej 4.3 m dhe 3 m e thellë e
mbështetur nga një bosht i vetëm në qendër, duke krijuar shumë vend për pjesëmarrësit
që të mblidheshin nën të. Masa e madhe e punës gjithashtu e lejoi atë të shihej lehtë nga
i gjithë sheshi publik i qytetit ku ndodhej gjatë natës së ngjarjes.
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Caitlind r.c. Brown, “About Cloud,” incandescentcloud.com, accessed January 15, 2019.

http://incandescentcloud.com/aboutcloud/ ; and Caitlind r.c. Brown, “Getting Down to Business,”
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Figure 217. Caitlind r.c. Brown
dhe Wayne Garrett, RE, 2012.
https://incandescentcloud.files.
wordpress.com/2014/09/cloudp
hoto2_doug_wong.jpg (15.01.
2019).

Figure 228. Caitlind r.c. Brown
dhe Wayne Garrett, RE, 2012.
https://incandescentcloud.files.w
ordpress.com/2012/07/cloudpho
to1_doug_wong.jpg (15.01.
2019).

Figure 239. Caitlind r.c. Brown
dhe Wayne Garrett, RE, 2012.
https://incandescentcloud.files.
wordpress.com/2012/07/cloudp
hoto11_mitch_kern.jpg (15.01.
2019).

Caitlind r.c. Brown dhe Wayne Garrett, me seli në Calgary, Alberta, punojnë me një
shumëllojshmëri të gjerë të mediumeve në praktikat e tyre artistike. Brown u diplomua
në Kolegjin Alberta të Artit dhe Dizajnit në vitin 2010, dhe përveç praktikës së saj
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artistike, është pjes e një ekip artistësh kuratorësh në Calgary.42 Garrett ka studiuar
muzikë në Universitetin Mount Royal dhe është një muzikant, si dhe një artist. Ai
gjithashtu ka përvojë me makina dhe me zanatin e mekanikut, të cilën ai e përdor në
asamblenë fizike të bashkëpunimeve të tij me Brownin.43 Përveç CLOUD(re), Broën
dhe Garrett kanë krijuar disa projekte për Seritë e tyre Qiellore që përdorin elementë të
ngjashëm, duke përfshirë SOLARE FLARE (xixëllima diellore)(2013), një instalim
interaktiv i shkaktuar nga sensorë të lëvizjes dhe i varur mbi një vendkalim
këmbësorësh në Calgary.44 Puna e tyre më e fundit në seri është NEW MOON (2014),
një skulpturë me ndriçim interaktiv të hënës e krijuar për në qendër të qytetit Lexington,
Triangle Parkut të Kentucky ku pjesëmarrësit bashkëveprojnë me të duke e rrotulluar
një rrotë nën të.45 Bashkëpunimet e Broën dhe Garrett përdorin mbetjet shtëpiake dhe
synojnë të ngrejn pjesëmarrjen dhe bashkëveprimin e komunitetit.46 Ata përdorin
materiale të përditshme dhe audienca publike për të frymëzuar qytetarët për t'u
angazhuar me qytetin e tyre në mënyra të reja, duke tërhequr vëmendjen tek mjedisi
urban në të cilin ndodhen punimet dhe ndërveprimet shoqërore që mund të ndihmojn
këtyre hapësirave.
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4. STILI BRUTALIST I NDERTIMIT “BRUTALIZMI”
Arkitektura brutaliste ose brutalizmi është një stil arkitekturor që u shfaq në mesin e
shekullit të 20-të dhe fitoi popullaritet në vitet 1970. Ky stil arkitektonik eshte rezultat
nga lëvizja arkitekturore moderniste e fillimit të shekullit të 20-të.47
Fundi i Luftës së Dytë Botërore (1945) dhe shkatërrimi i shumë ndërtesave solli një valë
ndryshimesh në projektimin dhe konceptet e arkitekturës së re në të gjithë Evropën dhe
Britaninë.
Për here të parë termi "brutalizëm" u hartua nga arkitekti suedez Hans Asplund për të
përshkruar Villa Göth, një shtëpi me tulla moderne në Uppsala, e projektuar në vitin
1949 nga bashkëkohësit e tij Bengt Edman dhe Lennart Holm. Ai fillimisht përdori
fjalën suedeze "Nybrutalism" (New Brutalism), e cila u kap në fillim të viteve 1950 nga
një grup arkitektësh vizitues anglezë, përfshirë Michael Ventris dhe Alison dhe Peter
Smithson.48 Shkolla Hunstanton Smithsons përfundoi në vitin 1954 në Norfolk, dhe
Shtëpia Sugden përfunduar në 1955 në Watford, përfaqësojnë brutalizmin në
Mbretërinë e Bashkuar. Termi fitoi njohje gjithnjë e më të gjera kur historiani
arkitektonik britanik Reyner Banham e përdori atë, për të identifikuar një stil etik dhe
estetik, si në esenë e tij të vitit 1955, në Brutalizmin e Ri dhe në librin e vitit 1966,
Brutalizmi i Ri: Etik ose Estetik ?, për të karakterizuar një grumbull disi i vendosur i
qasjeve arkitekturore, veçanërisht në Evropë.49 Në esenë e vitit 1955, Reyner Banham
gjithashtu e lidhi termin "brutalizmi i ri" me Art Brut dhe Le Corbusier, i cili do të thotë
konkret i papërpunuar në frëngjisht, për herë të parë.50
Kjo lëvizje brutaliste mbante primatin nga Arkitekti Le Corbusier, me ndertesen
Marseille Unite D'habitation në brutalitetin e tij pas Luftës së Dytë Botërore.
Dizajni i hershëm i viteve 1950 i Unites së Le Corbusier u bë i njohur për përdorimin e
gjerë të betonit të papërpunuar, të përshkruar 'Beton brut'. Kjo ishte origjina e termit
Đorđe, Alfirević & Simonović Alfirević, Sanja: Brutalism in Serbian Architecture: Style or
Necessity? Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering (Niš), Vol. 15, No. 3 (2017), pp. 317–
331.
48
Meades, Jonathan (2014-02-13). "The incredible hulks: Jonathan Meades' A-Z of brutalism". the
Guardian. Retrieved 2018-10-10.
49
Review, Architectural (2014-05-15). "The New Brutalism". On Architecture. Retrieved 2018-10-10.
50
McClelland, Michael, and Graeme Stewart, "Concrete Toronto: A Guide to Concrete Architecture from
the Fifties to the Seventies," Coach House Books, 2007, p. 12.
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brutalizëm, siç u popullarizua në Britani nga historiani Reyner Banham në librin e tij të
vitit 1966, The New Brutalism: Ethic or Esthetic.51
Menjëherë pas kësaj, në Britani, arkitektët e rinjë që kërkonin teori të reja dhe mënyrat
për të rindërtuar Britaninë e pasluftës në një epokë të re, panë modernistë të tillë si Le
Corbusier dhe së shpejti lëvizja e Re Brutalizmit po lulëzonte e prire nga Alison dhe
Peter Smithson.
Brutalizmi u pa në shumicën e tipologjive të ndërtimit gjatë viteve, ndërsa po zhvillohej
gjatë viteve gjashtëdhjetë; në qytetet e reja, banesat, godinat kulturore publike,
zhvillimet tregtare, kishat, vendet e rindërtuara të luftës dhe kampuset e reja
universitare.
Me rritjen e teknologjive të prodhimit masiv dhe përdorimit të betonit të gjerë,
materiali u shty për të kufizuar dhe u përdor në një varietet të madh formash gjatë kësaj
kohe, duke luajtur me cilësi, përfundime dhe tone të ndryshme që u kaluan në klimën
britanike me kalimin e kohës. Ndërtesat shmangën zbukurimin, dhe në vend të kësaj
funksionet u shfaqën poetikisht, ndonjëherë interpretohen si zbukurime.
Pionieri modernist zviceran-francez Le Corbusier ndërtoi të parën e tij të Unite
D'habitacion në qytetin e Marsejës ndërmjet viteve 1946 dhe 1952, përafërsisht pas një
dekade të pa projekteve të realizuara.
Ai e quajti ndërtesën e Marsejëve pas Cite Radieuse (Qyteti rrezatues) dhe e bazoi
lirshëm këtë projekt të ri strehimi të pasluftës në disa prej teorive të tij të vjetra që nga
lufta, për shembull duke shfrytëzuar sistemin Modulor të shkallës njerëzore, duke
qëndruar në një ndërtesë pilot në mënyrë që toka të mund të përdoret për qarkullimin,
gjelbërimin dhe trafikun, ose duke përdorur çatinë sikur të ishte një nivel i ri tokësor.
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Figure 40. Unité d'Habitation. http://corbusierhaus-berlin.org/en/unite/ (18.02.2019)

Ne kete periudhe kur Sistemi brutal I ndertimit po merrte hov, krijuan dhe vepruan edhe
shume arkitekte te tjere siq jane:

Figure 41. Ndërtesa e Gjykatës së Qytetit Buffalo,
https://en.wikipedia.org/wiki/Brutalist_architecture
#/media/File:Buffalo_City_Court_Building,_197174,_Pfohl,_Roberts_and_Biggie_(8448022295).jpg
(18.02.2019)

Buffalo City Court Building, ndertuar ne vitet 1971–
1974 nga Pfohl, Roberts dhe Biggie, është një shembull
klasik i estetikës imponuese të brutalizmit.

Habitat 67 ne Montreal, Quebec, Canada, nje ndertese e stilit brutalist 52

Paiement, Genevieve: Habitat 67, Montreal's 'failed dream' – a history of cities in 50 buildings, day
35. The Guardian, 13 May 2015. Retrieved 3 June 2017
52
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Figure 42. Habitat 67 në Montreal, https://en.wikipedia.org/wiki/Brutalist_architecture#/media/File:Habitat_panorama.jpg
(18.02.2019)

Trellick Tower, London, 1966–1972, dizajnuar nga
Ernő Goldfinger.
Figure 43. Trellick Tower, London
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Trellick_Tower2.jpg (18.02.2019)

Boston City Hall është një shembull i diskutueshëm dhe i spikatur i stilit arkitektonik
brutalist. Është projektuar nga Kallmann McKinnell & Knowles (arkitektë) me
Campbell, Aldrich & Nulty (arkitektë) dhe Lemessurier Associates (inxhinierë).
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Figure 44. Boston City Hall. https://en.wikipedia.org/wiki/Brutalist_architecture#/media/File:Boston_city_hall.jpg
(18.02.2019)

Instituti ‘Marchiondi
Spagliardi’ ne Milan, nga
arkitekti Vittoriano
Viganò(1957).

Figure 45. Instituti ‘Marchiondi
Spagliardi’ ne Milan
https://en.wikipedia.org/wiki/Brutalist_architecture#/media/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico__BEIC_6365924.jpg

Objekte me kete fryme u ndertuan edhe ne viset ballkanike.
Ndër më te njohurat eshte ‘Porta Perëndimore e Qytetit’, e njohur edhe si ‘Kulla e
Gjenxës’, një rrokaqiell 36 katësh në Beograd, Serbi, e cila u projektua në vitin 1977
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nga Mihajlo Mitroviq në stilin brutalist.53 Ajo është formuar nga dy kulla lidhur me një
urë dykatëshe dhe restorant rrotullues në krye. Ajo është 115 metra e lartë (me restorant
135-140 metra) dhe është rritja e dytë më e lartë në Beograd pas Kështjellës Ušće.
Ndërtesa është projektuar të ngjasojë një portë të lartë përshëndetjeje të njerëzve që
vijnë në qytet nga Perëndimi.54

Figure 246. Western City Gate (Serbia).
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_City_Gate#/media/File:Jugotours_Beograd_Dec_2003.jpg (18.02.2019)
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4.1 Brutalizmi ne republiken e Ish Jugosllavise

Te gjindur mes Perëndimit
kapitalist dhe Lindjes socialiste,
arkitektët e Jugosllavisë iu
përgjigjën kërkesave dhe
ndikimeve kontradiktore, duke
zhvilluar një arkitekturë të
pasluftës, të dyja në përputhje me
Figure 47. https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931
(19.02.2019)

dhe të dallueshme nga qasjet e
projektimit që shiheshin diku

tjetër në Evropë dhe më gjerë.55
Te gjindur mes perëndimit kapitalist dhe Lindjes komuniste, Jugosllavia u tërhoq nga
ndarja e Luftës së Ftohtë, duke propozuar një opsion të tretë, kritik dhe të pavarur nga
dy fuqitë kyçe.
Në vitin 1961, kjo filozofi mori formën e Lëvizjes Jo të Aligned, një front i formuar nga
një përzierje e vendeve që përhapnin Afrikën dhe Lindjen e Mesme, ndërsa Tito ishte
gati si udhëheqës i saj. Për arkitektët jugosllavë, kjo do të thotë të zgjerosh punën e tyre
jashtë kufijve kombëtarë, duke sjellë vizionin dhe përvojën socialiste në vendet e
pazhvilluara ose të shkatërruara nga lufta.
Ajo gjithashtu nënkupton - në terma arkitektonike - gjetjen e një alternative. Vendet e
ndërtimit në Beograd, Split, Lubjanë dhe Shkup dukeshin si në lindje dhe në perëndim,
duke peshuar lirshëm nga lëvizjet ndërkombëtare ndërkohë që ruanin rrënjët dhe
kontradiktat e tyre.

55

Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia, 1948–1980, moma.org, accesed February 19,
2019. https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931
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Arkitektura që u shfaq gjatë kësaj periudhe është një manifestim i "pluralizmit radikal,
hybriditetit dhe idealizmit" që karakterizoi vetë shtetin jugosllav gjatë ekzistencës së saj
45-vjeçare.
Në fund të viteve 1950 dhe në fillim të viteve 1960 Brutalizmi nisi të gjente një pasim
brenda Jugosllavisë, veçanërisht në mesin e arkitektëve të rinj, një prirje ndoshta e
ndikuar nga shpërbërja e vitit 1959 e Kongresit Internationaux d'Architecture Moderne.
Duke filluar me ndarjen e Jugosllavisë nga Blloku Sovjetik në vitin 1948 dhe duke
përfunduar me vdekjen e udhëheqësit të saj historik, Josip Broz Tito në vitin 1980,
sezoni i gjatë u shënua me lulëzimin e rindërtimit të pasluftës dhe ëndrrave të larta të
socializmit.56 Kombi ia besoi arkitekturën modernizimit dhe kompaktimit të
Jugosllavisë së re, duke thurur një histori të përbashkët dhe identitet kolektiv në një
vend kompleks dhe shumë-etnik, ku nevojat dhe ndikimet e kundërta lulëzojnë së
bashku.

Ndikimi gjithnjë në rritje i brutalizmit në vend ishte shembulli më i dukshëm në
përpjekjet e rindërtimit të Shkupit pas një shkatërrimi nga tërmet ne vitin 1963.
Arkitekti japonez Kenzo Tange luajti një rol kyç në nxitjen e tij brutalizmit në qytet,
duke shkuar aq larg sa të propozojë një ridizajnim të plotë të Shkupit në stilin brutalist.
Shumë prej këtyre shembujve mbreslenes te lëvizjes brutaliste, të hartuar nga arkitektë
që janë dëgjuar shumë pak dhe vijnë nga një ~republike~ që nuk ekziston më, kete vit
kane qene protagonistët kryesorë të ekspozites "Drejt një Utopie Betoni: Arkitekturë në
Jugosllavi, 1948-1980" në Muzeu i Artit Modern (MoMA) në Nju Jork.
Ekspozita ka qene një studim i thellë i strukturave mbresëlënëse të betonit të ish
Jugosllavisë, të krijuara gjatë viteve të komunizmit dhe që kanë lënë shenjën e tyre në
rajonet e Ballkanit të Evropës Qendrore dhe Juglindore

Davidson, Justin, The MoMA’s Tribute to Yugoslavia’s ‘Concrete Utopia’ Is a Revelation,
vulture.com, accesed February 19, 2019. https://www.vulture.com/2018/07/toward-a-concrete-utopiaarchitecture-in-yugoslavia-moma-review.html
56
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Me shembuj të jashtëzakonshëm nga arkitektë si Bogdan Bogdanoviq, Juraj Neidhardt,
Svetlana Kana Radeviq, Edvard Ravnikar, Vjenceslav Richter dhe Milica Šterić, shfaqja
e mishëron karakterin e dalluar, por shumëfishtë të arkitekturës ballkanike.
Të tjerë si ajo vazhduan të luftonin nga hijet, si Mimoza Nestorova-Tomić, e cila
bashkëpunoi me Kenzō Tange për rindërtimin e Shkupit, një inkubator i vërtetë i
eksperimenteve arkitekturore. Vepra e saj mund të shihet në Muzeun e famshëm të
Maqedonisë (1963-72) me Kiril Muratovskin (1930), një nga arritjet më të shquara që
vazhdoi për të fituar pozitën e saj si drejtor i Institutit për Planifikim dhe Arkitekturë në
Shkup në vitet 1970.

Figure 48. Janko Konstantinov. Qendra e Telekomunikacionit. 1968-81. Shkup, Maqedoni. Pamja e fasadës së
Bllokut Jugperëndimor. nga :Valentin Jeck, porositur nga Muzeu i Artit Modern, 2016 (19.02.2019)
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Figure 49. Berislav Šerbetić dhe Vojin Bakić. Monument i Kryengritjes së Popullit të Kordunit dhe Banija.
1979-81. Petrova Gora, Kroaci. Pamje e jashtme. Nga: Valentin Jeck, porositur nga Muzeu i Artit Modern,
2016 (19.02.2019)

4.2 Brutalizmi ne Kosove
Përvec biblotekës kombetare, në territorin e Kosovës ka objekte të tjera te cilat
karakterizohen nga stili brutalist, një ndër to është edhe objekti i Motel Therandes, I cili
do të trajtohet gjate këtij studimi.
Këto objekte kryesisht cilesohen si soft brutaliste, dhe I takojnë nivelit administrative.
Objekte të tilla mund te perfshihen objekti I Postës dhe Telekomit të Kosovës, si dhe
Korporatës Energjetike të Kosoves. Karakteristika e tyre janë muret e gjata massive, të
formuara nga betoni i thjeshtë i lëmuar.
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Figure 50. Objekti i Postës dhe Telekomit të Kosovës
http://illyriapress.com/posta-e-kosoves-ka-probleme-nesigurimin-e-pagave-te-punetoreve/ (20.02.2019)

Figure 51. Objekti i Korporatës Energjetike të Kosovës http://wikimapia.org/13504789/sq/KEK#/photo/1495383
(20.02.2019)

Objektet e tilla në Kosovë pas periudhës së Luftës së fundit kanë pësuar shumë
ndryshime, ku shumicës prej tyre i është ndërruar funksioni duke ndryshuar kështu edhe
fasadën, gjë që ka pasuar me humbjen e identitetit të tyre sic ka ndodhur me rastin e
fasades së Fakultetit Teknik.
Ky objekt është izoluar nga jashtë dhe i është ndërruar ngjyra, dukë I ndryshuar
përfundimisht lëkurën dhe duke I humbur identitetin.
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Figure 52. Fakulteti Teknik para intervenimit
(http://www.urbanmag.net/?id=103&l=366)
(21.02.2019)

Figure 53. Fakulteti Teknik gjatë intervenimit
http://www.urbanmag.net/?id=103&l=366 (20.02.2019)
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5. ROLI KONTEMPORAN I INTERPOLIMEVE NE
KONTEKSTIN URBAN
Procesi i interpolimit ose procesi i integrimit të ngjarjeve urbane, si dhe interpolimi
fizik arkitektonik me strategji të njëkohshme dhe paralele të sistemit urbanistik,
kontribuon njëkohësisht në ndërtimin e një qyteti57. Interpolimi shfaqet si lloji më aktiv
i rigjenerimit urbane dhe rrjedhë nga fjala franceze “interpoler”, që do të thotë: të fusni
një ndërtesë të re në njësinë historike ekzistuese urbane, e cila më pas bëhet “rimeso
estetike” e strukturave të ndërtuara rishtazi. Sipas Bernard Tschumi, për të arritur një
ndërtesë harmonike dhe estetike të përshtatshme në rrethin historik, është e nevojshme
të hulumtohet marrëdhënia midis: konceptit, kontekstit dhe përmbajtjes58. Kjo
marrëdhënie mund të zhvendoset nga mospërfillje, reciprociteti në konflikt absolut,
prandaj sugjerohet që arkitektët ta drejtojnë veprimtarinë e tyre më shumë drejt
hulumtimit dhe materializimit të konceptit, sesa në drejtim të marrjes së formës.
Stratifikimi dhe kompleksiteti i kontekstit historik urban duhet të jetë një nga faktorët
kryesorë të marrë në konsideratë gjatë interpolimeve bashkëkohore në hapësirë.
Parametrat e cilësisë dhe legjitimiteti i interpolimit që ndikojnë në formën urbane dhe
tipologjinë e trashëgimisë, si dhe mësimet për dizajnin bashkëkohor janë konsideruar
përmes këtyre 59 :
1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese: vlerësimi objektiv (ndërtimi / struktura duhet të
ketë marrëdhënie racionale ndaj kushteve natyrore, klimatike dhe morfologjike,
të krijojë hapësirë funksionale racionale dhe të dobishme dhe të aktivizojë
hapësirën përreth si pjesë integrale e ndërtesës) dhe vlerësimi subjektiv (
përcakton afinitetin personal të autorit ndaj ambientit të caktuar);
2. Identifikimi me përpjekjen hapësinore të një autori për të arritur thelbin e
marrëdhënieve hapësinore në ambient. Ndërtimi / struktura në mënyrë vizuale
dhe estetike duhet të krijojë marrëdhënie cilësore me mjedisin në masa,
proporcion, vëllime dhe materiale duke krijuar vazhdimësi duke theksuar
karakteristikat ekzistuese të hapësirës. Kontakti i menjëhershëm i kontekstit

Mrduljas, M. (2008): Singularni objekti – athitektura i filozofija, Birotisak doo, Zagreb
Tschumi, B. (2005): Event - Cities 3 (Concept vs. Context vs. Content), MIT Press
59
Idrizbegovi!-Zgoni!, A. 2009: Challenge of set frames, University of Trieste, Italy
57
58
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historik dhe ndërtesës së sapo projektuar është zgjidhur shpesh nëpërmjet:
harmonizimit të ritmit të hapjeve të fasadave, materialeve, masave, vëllimeve,
rrjeteve strukturore, harmonizimit të stilit, transpozimit
3. Pronësia e shprehjes së mënyrës së shprehjes ose gjuha e formave duhet të jetë
në përputhje me kohën e ndërtimit, pasi arkitektura është pasqyrim i kohës së
saj. Duhet të përfaqësojë gjeneratorin e inovacionit dhe karakteristikat pozitive
universale të arkitekturës. Ndërtesa / struktura e interpoluar duhet të jetë në
përputhje me aspektet metafizike të kontekstit (kujtimet e një vendi, ambienti ...)
dhe të përdorë fenomenologjinë gjatë hartimit të një hapësire.
Çfarë ndodh kur një hapësirë e braktisur transformohet në diçka tjetër?
Projektet kreative - si krijimi i një filmi, shkruarja e një libri ose transformimi i një
hapësire të braktisur, janë bëmat e shquara, duke pasur parasysh sfidat dhe pengesat
e shumta gjatë rrugës. Transformimet arkitektonike kërkojnë në radhë të parë një
pasion për ruajtjen, bazuar nga një përkufizim i dobishëm; angazhimi i kapitalit për
ndërtim; dhe mbështetjen politike dhe bazë për të udhëhequr proceset e
transformimit multi-fazor me shumë palë të interesuara. Gjatë gjithë kësaj
përpjekjeje, projekti kërkon të paktën një përkrahës të qëndrueshëm, të gatshëm për
të përkushtuar kohën, energjinë dhe ekspertizën e nevojshme për të siguruar që
struktura origjinale të mbetet e paprekur dhe se projekti i përfunduar do të ndjekë
objektivat e deklaruara të dizajnit dhe përdorimit të synuar.
Rastet e përzgjedhura këtu kanë hyrë përmes secilës prej këtyre sfidave dhe kanë
dalë në anën tjetër të ideve të mira, shkëlqyese dhe të reja, një mishërim krejtësisht
të ndryshëm i strukturave origjinale të dizajnuara. Ato na lejojnë jo vetëm të
mrekullohemi në arritjet arkitekturore të këtyre transformimeve, por gjithashtu na
japin një mundësi për të dy studimet e procesit që çon në konvertimet e tyre të
suksesshme dhe për të vlerësuar ndikimin e tyre social dhe rezultatet më të gjera
afatgjata brenda komuniteteve të tyre. Në fund të fundit, dizajni i mirë është në thelb
i preokupuar me faktin se si njerëzit lidhen me një produkt të përfunduar.
Hapësira e mbetur nuk duhet të jetë veçanërisht e bukur për të frymëzuar rinovimin.
Ata me siguri mund të jenë të bukur për të frymëzuar rinovimin. Ata gjithashtu
mund të jenë mjaft utilitar, jo-konvencional ose madje edhe shëmtira nga silos gruri
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deri te fabrikat, bunkerët e luftës ose hekurudhat e shkatërruara. Ajo që ka rëndësi
më së shumti në fillim është një ndjenjë e papërshkrueshme dhe ndoshta tërësisht
subjektive e magjisë dhe nostalgjisë. Është reagim emocionale, dhe jo ai logjikë, që
së pari e animon energjinë dhe pasionin për ripërdorimin adaptiv. Është e qartë se
ndërtesat që përfaqësojnë infrastrukturën e industrisë dhe transportit të shekullit të
20-të aktualisht janë duke frymëzuar një gamë të gjerë të ruajtjes dhe dizenjimit
transformues. Por ky impuls për të ri-imagjinuar magjinë dhe nostalgjinë e një
hapësire të harruar është po aq i vjetër sa vetë arkitektura.
Pas kalimit të fazës ideore në fazën e zbatimit, transformimet e suksesshme
zakonisht përfshijnë partneritete të suksesshme, në të cilat qeveritë komunale,
rajonale dhe federale marrin një rol udhëheqës në financimin apo nxitjen e
ridizenjimit. Me fjalë të tjera, liderët jofitimprurëse ose fitimprurëse duhet të
bashkëpunojnë me komunitetet lokale dhe qeveritë për të fituar fonde dhe për të
marrë atë gjë. Linja e Lartë në Nju Jork është ndër shembujt më të njohur të këtyre
llojeve të aleancave, në të cilat një përzierje e thellë e interesave publike dhe private
lejon që redezajnet dramatike të ecin përpara.
Pasi projektet janë të mundshme financiarisht, dizajnerët duhet të llogarisin sa është
e shkatërruar struktura, sa e ndryshkur, sa të ruhet dhe sa duhet të ndryshojë.
Modernistët mund të zgjedhin në mënyrë drastike çdo gjë përveç vend ndërtimin.
Këtu nuk ka rregulla të qarta. Ashtu si aktorët në një shfaqje, projektuesit duhet të
zgjedhin se sa shumë vëmendje duan nga audienca e tyre dhe sa është puna e tyre
thjesht për të mbajtur thirje dhe karakterin e skenës.
Dhe pastaj aty gjindet produkti përfundimtar, në të cilin hapësira të braktisura
marrin një jetë të re. Këto projekte variojnë nga orientimet shoqërore, si qendrat e
arteve të komunitetit dhe hapësira publike, kryesisht për përpjekjet komerciale, si
hotelet, atraksionet turistike të bazuara në tarifa dhe vendbanimet e larta. Këtu,
sigurisht, njeriu i sheh frytet e vetë procesit të dizajnit. Nëse komunitetet lokale dhe
lagjet, duke përfshirë edhe popullatat më të ndjeshme ose të përjashtuara, janë
thellësisht dhe autentikisht të angazhuara si palë të interesuara dhe përdoruesit
kryesorë që nga fillimi deri në hapje, planet e përfunduara do të pasqyrojnë një
ndjenjë më të thellë dhe më autentike të misionit shoqëror. Kur projektet janë
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ndërtuar kryesisht me motive komerciale, planet përfundimtare mund të perceptohen
si "anije kozmike që ulen në një shkretëtirë" ose "ishuj", pa lidhje autentike me
lagjet përreth, të cilat i armiqësojnë ose madje i kërcënojnë banorët e vjetër dhe
bizneset. Ironikisht, në fund, arkitektura dhe infrastruktura e transformuar, duke
futur në një sezon të ri të shpresës për hapësirat e harruara, gjithashtu parashikon
vdekjen e vërtetë për rrënojat. Shtytja për të shpëtuar dhe festuar një vend të
braktisur çon në abdikimin e tij, jo domosdoshmërisht në formën e shkatërrimit
fizik, por në eliminimin përfundimtare të kontekstit të vendit origjinale. Brilliant si
çdo dizajn që mund të jetë, asnjë projektues nuk mund të sjellë përsëri të kaluarën
apo të kthej madhështit e vjetra. Rikonfiguruar rishtazi hapësirat të braktisura, të
mbushura me referenca historike të vërteta ose sipërfaqësore, mund të nxisin një
dashuri për historinë dhe të ngazëllejn ndjenjën për vendin nga ajo e volitshme në
atë eterale. Ata gjithashtu mund të shesin banesa, të tërheqin turistët, ose të nxisin
shitjen me pakicë. Në suksesin e tyre, ata kurrë nuk do të krahasohen me përvojën
magjike të gjetjes së një vendi të harruar, të mbuluar me gjemba dhe graffite.
Megjithatë, ata mund të krijojn ëndrrën tuaj të së kaluarës dhe ta riemërrojnë të
ardhmen.
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5.1 Modelet e interpolimit në botë
5.1.1 Muzeu Zeitz I Artit Kontemporan në Afrik

Ndërtuar në vitin 1921 në
lagjen Victoria & Alfred të
Cape Town, Kompleksi
Grain Silo u bë menjëherë
ndërtesa më e lartë në
Hemisferën Jugore dhe në
Afrikën Sub-Sahariane. Silos
u përdorën për të ruajtur dhe
Figure 54. Përgjatë ujrave në Cape Town, kompleksi origjinal i silosit të
grurit ishte ndërtesa më e lartë në Afrikën subsahariane.
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/history/ (24.05.2019)

klasifikuar misër nga rajone
përreth, dhe mbeti një tipar
portreti në horizontin e qytetit

për dekada, duke u zgjatur mbi 56 metra në lartësi.
Kompleksi imponues përbëhej nga dy pjesë kryesore: një kullë klasifikimi dhe dyzet e
dy tuba cilindrikë betoni prej 33 metra të lartë, çdo njëra 5.5 metra në diametër. Me
ardhjen e anijeve të kontenierëve, kompleksi ishte nxjerrë jashtë përdorimit në vitin
2001. Megjithatë, lokacioni i saj kryesor në Waterfront Victoria & Alfred, është vendi
më i vizituar në Afrikë. Zhvilluesit dhe pronarët në distriktin e biznesit lokal debatuan
për ripërdorimin e mundshëm për vite me radhë deri në shpalljen e një plani zhvillimi
prej 38 milion dollarë në vitin 2013, një pjesë e një plani master për të gjithë qarkun e
silos-it.
Jochen Zeitz, një biznesmen gjerman, koleksionist arti dhe ish-drejtori ekzekutiv i
Pumas, punoi me kuratorin Mark Coetzee për ta kthyer koleksionin e tij privat në
muzeun e parë të madh të dedikuar për artin bashkëkohor nga Afrika dhe nga diaspora.
Projektuesi me bazë në Londër, Thomas Heatherwick, ishte i angazhuar për të dizajnuar
një muze me rëndësi qytetare publike, duke ruajtur guaskën historike të vendit.
Studioja e Heatherwick në Londër krijoi një rehabilitim gjithëpërfshirës të të gjithë
strukturës së kompleksit të silos, duke krijuar 9,300 metra katror nëpër nëntë kate, me
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6,000 metra katrorë të dedikuar për hapësirën ekspozuese. Gjashtë katet e fundit të
ndërtesës pesëmbëdhjetë katëshe u shndërrua në një hotel me pesë yje. Qëllimi i
projektimit për atë që Heatherwick e përshkroi si "ndërtesë tubbiest në botë" ishte të
jepte një dimension njerëzor në strukturën e betonit. Për ta bërë këtë propozim, një
hapësirë qendrore të prerjes tubulare janë gdhendur për të krijuar një zonë sociale, duke
prerë nëpër kontenierë cilindrikë të depos. Kur tubat u prenë, skajet shfaqin një kontrast
midis materialit të vjetër dhe të ri (të inlaiduar me qëllim përforcimin e strukturës).
Muzeu i pozicionuar rreth një atriumi
të madh që përfshin të gjithë lartësinë e
tubave, forma e tij bazohet në atë të një
kokrre të vetme misri - produkti i cili u
ruajt në silos për kaq shumë vite. Ky
atrium me përmasa katedrale siguron
një rrjet të hapësirave të galerisë
brenda formave tubulare. Për të
pranuar dritën e diellit, tubat e
gdhendur janë mbuluar nga shtresa prej
qelqi të petëzuar të mbivendosur me
Figure 55. Galeria dhe hapësirën e atriumit në qendër të
muzeut. https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-ofcontemporary-art-africa-heatherwick-studio (24.05.2019)

modele të pandërprera të porositura
nga artistja e Afrikës Perëndimore
West El Loko. Kjo krijon një çati

xhami që mund të ecet dhe që përmban një kopsht skulpturash. Muret e betonit të kullës
klasifikuese gjithashtu priten për të krijuar dritare kaleidoskopike që lejojnë dritën
natyrore të gjenerojë një numër të teksteve dhe ngjyrave në të gjithë brendësinë.
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Muzeu Zeitz i Artit Bashkëkohor i Afrikës (Zeitz MOCAA) u hap në shtator 2017 dhe
është institucioni më i madh i artit afrikan në kontinent. Ai përmban njëqind galeri që
tregojnë artin e krijuar që nga viti 2000, së bashku me hapësira të dedikuara për
edukimin e arteve, shfaqjeve dhe performanca. Si në dizajn ashtu edhe në përdorim, ajo
pasqyron një ndryshim të fuqishëm dhe mahnitës në tregimin botëror të artit afrikan.

Figure 56. Dukja që ilustron dy
funksionet kryesore të kompleksit: një
galeri dhe për mbi një hotel.
https://www.archdaily.com/879763/zeitz
-museum-of-contemporary-art-africaheatherwick-studio (24.05.2019)

Figure 57. Plani i përdhesës së
galerisë, duke ilustruar atriumin
qendror të prerë nga tubat.
https://www.archdaily.com/8797
63/zeitz-museum-ofcontemporary-art-africaheatherwick-studio (24.05.2019)
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5.1.2 Fondacioni Prada Torre / OMA

Një fabrikë pijesh alkoolike u
ndërtua në vitet 1990 në Largo
Isarco në zonën industriale të
Vigentino, në jug të qendrës së
Milanos, por më vonë u braktis. I
cili ka mbetur në gjendje jo të
mir, magazinat origjinale, silos
dhe laboratorët mbetën aty, të
Figure 58. Fondacioni Prada Torre. http://bearch.it/la-torre-dellafondazione/ (22.05.2019)

cilët gjenden pranë një stacioni të
trenit dhe ofrojn një grup unik me

kontrastet e lartësive dhe hapësirave. I frymëzuar nga ngurtësia e vendit dhe
vendndodhja e saj në periferi të kryeqytetit italian të modës, Fondacioni Prada vendosi
ta transformojë zonën në një qendër artistike.
Për të ri-parashikuar hapësirën, Miuccia Prada dhe Patrizio Bertelli, bashkëthemeluesit e
Fondacionit Prada, u kthyen tek bashkëpunëtori i vjetër Rem Koolhaas të kompanis
OMA dhe kërkuesi i firmës së tij, AMO. Fondacioni, i fokusuar në lëvizjen përtej
fushës së modës dhe i dedikuar artit, filmit, filozofisë dhe disiplinave të tjera, mbajti
ekspozita të artit bashkëkohor në depo dhe kisha të braktisura që nga viti 1995. Duke
njohur të dytë nevojën për të strehuar në mënyrë të përhershme koleksionin e artit të
çiftit dhe gjithashtu për të mbushur një zbrazëti nga mungesa e mbështetjes publike për
institucionet kulturore në të gjithë Evropën, Fondacioni bleu tokën dhe financoi të gjithë
projektin.
Dizajni i Koolhaas krijon një shumëllojshmëri hapësire për paraqitjen e artit në një
larmi medie. Një ndërtesë e papërshkruar, e quajtur "Shtëpia e përhumbur" nga vetë
Miuccia Prada, u transformua në mënyrë dramatike duke e mbuluar atë në fletë ari prej
24 karatësh, duke lënë vetëm xhamin e dritareve të ekspozuara. Materiali reflektues ari
ofron një kundërpeshë shkëlqyese në peizazhin gri të ndërtesave historike ngjitur dhe
horizontit milanez. Ngjyra luksoze qëndron si një fener dixhital i hapësirës së rinovuar,
përkundër kostos materiale relativisht të lirë. Pamja e jashtme e ndërtesave të tjera
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mbeten kryesisht të paprekura, ndërsa të tjerat janë rikonfiguruar për tu dukur të
paprekur, duke balancuar futjen e materialeve të reja të qelqit, betonit dhe aluminit.
OMA krijoi tre struktura të reja në kampus, të cilat përfshijnë 11,100 metra katrorë të
hapësirës së ekspozitës: një hapësirë galerie dy nivelesh, Kinema, të dyja të hapura në
2015 dhe një ndërtesë e re nëntë katëshe, Torre, e përfunduar në vitin 2018, Bar Luce,
një kafene me ngjyrë karamele të dizajnuar nga regjisori Wes Anderson, ofron referenca
në arkadën tregtare të Milanit të shekullit të nëntëmbëdhjetë, Galleria Vittorio
Emanuele, dhe arrin të kultivojë një ambient që lejon vizitorët të kultivojnë një mjedis
që lejon vizitorët të ndihen sikur të jenë pjesë e një serie filmash.
Veçanërisht, aty nuk ka çanta shpine Prada ose gjëra tjera për shitje - një vendim të
ndërgjegjshëm nga bashkëpunëtorët e Fondacionit për të minimizuar ndonjë markë të
korporatës dhe komercialitetit që mund të ketë provokuar të tjerët. Kompleksi,
rrjedhimisht, arrin të fokusohet tërësisht në shfaqjen e ideve dhe shprehjes krijuese, pa
gjurmë të dukshme të shtëpisë së nderuar të modës prapa saj. Hapësira bubërron me një
frymë të palëkundur të bukurisë utilitariste - ashtu si vetë Milani, ashtu si ndërtesat
origjinale të fabrikës së pijes, dhe projektuesit që qëndrojnë pas saj. Ndërsa Milano
është njohur për një kohë të gjatë si një qendër ndërkombëtare për dizajnin e modës dhe
mobiljeve, futja e Fondacionit Prada tani ka krijuar një destinacion global për artin
bashkëkohor.

Figure 59. Fondacioni Prada Torre. http://bearch.it/la-torre-dellafondazione/ (22.05.2019)

Figure 60. Pamja e ekspozitës "Atlas" në Torre Fondazione Prada, Milano. (nga: Delfino Sisto
Legnani dhe Marco Cappelletti).
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5.1.3 Bunkeri i Luftës së Dytë Botërore

Në vitin 1853, Navy Prusiane ndërtoi
një bunker në Detin Wadden në bregun
veriperëndimor Gjerman, në një zonë që
do të njihej si Wilhelmshaven. Ajo u
përdor në Luftën e Dytë Botërore për të
siguruar mbrojtje nga sulmet. Mes
bombardimeve të rënda gjatë konfliktit,
bunkeri ishte midis disa ndërtesave të
Figure 61. Bunkeri i Luftës së Dytë Botërore.
http://www.waymarking.com/gallery/image.aspx?f=1&guid
=fccce9f4-8d06-463a-bad4-3ec35ac3c4bd. (23.05.2019)

mbetura në qytet deri në fund të luftës,
dhe ndërtesa mbeti pa funksion por u
përdor joformalisht nga Marina
Gjermane. Në shekullin e njëzetë, zona
e Detit të Wadden-it bëhet gjithnjë e më
e njohur për rëndësinë e saj si një nga
ekosistemet më të rëndësishme
bregdetare në botë, edhe pse vendi i ishbunkerit ishte identifikuar si i
kontaminuar gjatë Luftës së Dytë

Figure 62. Qendra Trilateral e Partneritetit të
Trashëgimisë Botërore të Detit.
https://www.architectmagazine.com/projectgallery/trilateral-wadden-sea-world-heritage-partnershipcenter_o. (23.05.2019)

Botërore. Bregdeti i Wadden-it, që
shtrihet nga Danimarka në Gjermani për
në Holandë, është një vend i
rëndësishëm për zogjtë migrues, shtëpi

për vula gri endemike dhe një nga ligatinat më të mëdha bregdetare më të afërta në botë,
me baltore popullore për ecje. Në vitin 2009, rajoni u vendos në Listën e Trashëgimisë
Botërore të UNESCO-s.
Në vitin 2017, Qyteti i Wilhelmshaven nisi një konkurs të projektimit për të
transformuar bunkerin e braktisur në një ndërtesë të re zyre për një kompani të
përbashkët daneze, gjermane dhe holandeze të përqendruar në mbrojtjen dhe ruajtjen e
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zonës së Detit të Wadden-it. Financuar nga Qeveria Gjermane, konkursi mori
katërmbëdhjetë propozime, duke çuar në përzgjedhjen e Dorte Mandrup Arkitekter.
Propozimi i arkitektit danez integron direkt bunkerin në projektimin e ndërtesës së re të
zyrave, me ndërhyrje minimale. Kjo qasje do të thotë që ndërtesa e re kërkon sa më pak
tokë të jetë e mundur, duke lejuar që zona përreth të jetë e paprekur ose e përdorur për
qëllime të tjera.
Në dizajnin e ri, katër kate për hapësira për zyre, zona konferencash dhe hulumtime
teknike do të shtohen mbi ndërtesën e mëparshme dhe pastaj do të mbështjellen tërësisht
nga një fasadë xhami dy shtresore. Katet e sipërme do të përfshijnë tarraca me pamje
nga bregu i detit Wadden, me shkallë që lidhet me hyrjen anësore të bunkerit. Gjatë
ditës, fasada e xhamit do të pasqyrojë sipërfaqen reflektuese të detit Wadden, ndërsa
natën kuti xhami do të veprojë si fener deti i ndezur. Bunkeri i vjetër mbetet i dukshëm
në nivelin e tokës dhe do të transformohet në një hapësirë për ekspozita, ndodhi dhe
arkiva. Uji i shiut do të mbledhet në një sipërfaqe të formuar në mënyrë organike që e
rrethon strukturën, e cila gjithashtu do të veprojë si hapësir e thjeshtë për të mbledhur
edhe në ditët me diell. Duke reflektuar bashkëpunimin trepalësh midis tre vendeve që
ndajnë një vijë bregdetare përgjatë Detit Wadden, ndërtesa e re në Wilhelmshaven do të
formojë një të tretën e Qendrës Trilaterale të Partneritetit të Trashëgimisë Botërore të
Detit Wadden. Dy krahët shtesë të qendrës do të bazohen në dy vendet partnere të
Gjermanisë: në Ribe, në bregun perëndimor të Danimarkës, i cili u hap në vitin 2017:
dhe në Lauwersoog, në Holandë. Të tre objektet janë projektuar nga Dorte Mandrup,
duke unifikuar projektin e përgjithshëm si një dizajn '' trilogji ''. Ndërtesa e re në
Wilhelmshaven, e planifikuar për t'u hapur deri në vitin 2020, ofron një kapitull të ri në
ruajtjen e bukurisë natyrore dhe domethënies ekologjike të Detit Wadden duke ruajtur
një simbol të rëndësishëm të historisë detare dhe rajonit detar.
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Figure 63. Prerja e Qendra Trilateral e Partneritetit të
Trashëgimisë Botërore të Detit.
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/trilateralwadden-sea-world-heritage-partnership-center_o.
(23.05.2019)

Figure 64. Situacioni i Qendrës Trilateral e Partneritetit të
Trashëgimisë Botërore të Detit.
https://www.architectmagazine.com/projectgallery/trilateral-wadden-sea-world-heritage-partnershipcenter_o. (23.05.2019)

Figure 6525. Aksonometria e Qendrës
Trilateral e Partneritetit të Trashëgimisë
Botërore të Detit.
https://www.architectmagazine.com/proje
ct-gallery/trilateral-wadden-sea-worldheritage-partnership-center_o.
(23.05.2019)

68

5.1.4 Les Docks Magasins de Paris

Figure 66. Para renovimit të Les Docks Magasins. https://www.citemodedesign.fr/en/the-cite (23.05.2019)

Me qëllim që të krijohej një depo industriale për tregtinë e lumit aktiv të ekonomisë
Parizian të shekullit të njëzetë, porti i Parisit krijoi një dizajn nga arkitekti Georges

Figure 67. Pas renovimit të Les Docks Magasins. https://www.citemodedesign.fr/en/the-cite (23.05.2019)

Morin-Goustiaux në vitin 1907. Struktura e përfunduar, e cila i mundësoi Magasins
Generaux për të ruajtur mallra përgjatë lumit Seine gjatë rrugës për në hekurudhat Gare
d'Austerlitz, është përshkruar si zhvillim i parë modern i dokeve të shekullit të njëzetë.
Ndër strukturat e para të betonit në kryeqytetin Francez, ajo nuk pranoi adoptimin e një
fasade elegante dhe dekorative. Ky vendim estetik ishte një burim i debateve në atë
kohë, me disa kritikë që perceptonin një shëmti dhe të tjerët që mrekulloheshin në
rrjedhojën e ndërtesave moderne dhe sensibilitetit utilitar.
Gjatë shekullit njëzetë, depoja u bë më pak e domosdoshme për transportimin dhe
ruajtjen e mallrave, dhe nga viti 1980 hapësira u përdor kryesisht si një depo e qilimit
dhe një objekt ekzaminimi. Në vitin 2004 Qyteti i Parisit mbajti një konkurs për të
riforcuar ose gjallëruar vendin si pjesë e një strategjie të zhvillimit të lagjes dhe e la atë
deri në diskrecionin e propozimit të ekipeve të projektimit për të përcaktuar nëse do të
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mbajnë ose prishin strukturën ekzistuese Morin-Goustiaux. Ekipi i përzgjedhur i
dizajnit, arkitektët parizian Jakob + MacFarlane, zgjodhën të mbajë skeletin e mbetur të
magazinës së mëparshme duke parashikuar një fasadë të re për ndërtesën e braktisur.
Dizajni i Jakob MacFarlane bëri thirrje fillimisht për rinovimin e strukturës së betonit,
por zëvendësoi pjesën e jashtme me një koncept të gjelbër "plug-over" të frymëzuar nga
lëvizjet e lumit Seine. Xhami i gjelbërt, që del nga ndërtesa, e që shtrihet në strukturën e
jashtme ikonike pa fasadë dhe duke evokuar krahasime me vemjet, gjarpërinjtë dhe
hardhi të përdredhuara. Ngjyra e gjelbër balancon reflektimet natyrore të ujit në lumin
më poshtë, dhe natën ofron një shkëlqim unik, në sajë të shtesave të artistit të ndriçimit
Yann Kersale. Efekti i përgjithshëm e tërheq shikuesin në një bashkëveprim interesant
të natyrës dhe teknologjisë, me "lëkurën" e strukturës së qelqit të ri që mbështjell faqen
historike si degë të freskëta në një pemë të vjetër.
"Cite de la Monde et du Design" i Les Dock u hap për publikun në vitin 2009, duke
sjellë një stil të ri në Arrondissement 13 të Parisit dhe duke tërhequr rreth 1.5 milion
vizitorë në vit. Ishte me të vërtetë e parashikuar si një "qytet brenda një qyteti", duke
shfaqur një vend shumëdimensional prej 15,000 metra katrorë. Përmeth vendit gjenden
Institut Francais de la Mode prestigjioze (Instituti Francz i Modës), një muze i artit
bashkëkohor, Art Ludique: dhe dyqane të shumta, librari dhe restorante.
Sot, një nga atraksionet më të mira kulturore të Parisit dhe një qendër e rëndësishme për
stilin dhe modën Franceze, dokotat e rinovuar janë bërë një pikë referimi i dashur dhe i
çuditshëm buzë ujit të qytetit. Me një përzierje të habitshme të ruajtjes historike dhe
dizajnit inovativ, Les Docks Cite ka arritur të marrë frymë të re në lagjen e saj përreth,
me një frymë rebele që fton Parisianët që ta rimarrin këtë vend si një qendër të re për
kreativitet.

Figure 68. Plani axonometrik. https://www.lesitedelevenementiel.com/location-les-docks-cite-de-la-mode/#gallery-2
(23.05.2019)
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6. DEKLRIMI I PROBLEMIT
6.1 Gjendja e trashëgimis kulturore në Kosovë

Trashëgimia kulturore në Kosovë përballet me sfidat të shumta, e më kryesorja është ajo
politike. Gjithashtu problemet legale, administrative dhe profesionale janë arsye
të gjendjes jo të mirë në të cilën është trashëgimia sot. Kjo situatë e krijuar nuk është
rezultat vetëm i të tashmes por edhe i konflikteve të armatosura në të kaluarën, që kanë
lënë pasoja të tmerrshme në vend. Këtu duhet të përmendet ai i viteve '98/'99, ku me
dhunë u tentua të krijohet e drejta false serbe mbi historinë e Kosovës, që më pas
rezultoi me dëmtime dhe shkatërrime të pakthyeshme të monumenteve të vlefshme për
vendin. 60
Mbrojtja e vërtetë e trashëgimisë
nënkupton bashkëpunimin midis
institucioneve të llojshme,
përfshirë dhe policisë. Mungesa e
këtij bashkëpunimi, si dhe jo
vetëdija e duhur për vlerat e saja
bënë që Kosova të ballafaqohet
edhe me tregtimin me trashëgiminë
GJENDJA FIZIKE E MONUMENTEVE
Shumë e Keqe
Pjesërisht e Rrënuar
Plotësisht e Rrënuar

e luajtshme, vjedhjen e saj. Për
shkak të mosdijes nuk ka respekt as

Figura 69. Harta e shtrirje së monumenteve në
rrezik(http://chwb.org/kosovo/wpcontent/uploads/sites/3/2016/12/Trashegimia-n%C3%ABrrezik.pdf) (24.04.2019)

dashuri për objektet të
trashëgimisë. Mbrojtja adekuate e
trashëgimisë kulturore ofron

mundësi të shumta, duke u nisur nga zhvillimi i ekonomisë turistike, bashkëpunimi
rajonal e mëgjerë dhe si urë për ngritjen e respektit të ndërsjellë midis popujve dhe
ndërtimin e paqes.

60

CHwB Kosova, Pse Po Shkatërohet Trashëgimija Kulturore në Kosovë?,faq.13, accesed 24.04.2019
http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/RAPORTI_CHWB1-compressed.pdf
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6.2 Gjendja e Motel Vllaznimit
Adresa: fshati Landovicë, km 7 gjatë rrugës Prizren-Gjakovë
Motel Vllaznimi është gjithashtu një prej këtyre objekteve që hynë në listen e
përkohëshme të trashëgimisë kulturore, por qe është në gjendje të rëndë fizike, si
rezultat i mungesës së funksionit, mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve konservuese.
Ka funksionuar si motel deri në vitet 1999, kur është braktisur dhe më pas është
privatizuar.
Materialet e Motel Vllaznimit: Moteli paraqet një shembull të arkitekturës moderniste
të ndërtuar me sistem masivë të ndërtimit, me beton të armuar, e cila me format e pastra,
pa dekorim reflekton rregull dhe paanshmëri. Objekti e ka sistemin e kombinuar.
Muret janë masive dhe të rënda, disa nga muret ndarëse të mbrendëshme janë nga Tulla.
Pllakat gjithashtu jane masive, si dhe kulmi i rrafshët.

Figura 70. Gjendja ekzistuese e Motelit (nga autori)

Problemi qëndron se ky objekt qe nga viti 1999 është braktisur pa funksion, dritaret dhe
shkallet janë plotësisht të shkatëruara, një pjesë e mureve dhe pllakave janë dëmtuar në
masë të madhe dhe vazhdimisht degradohen. Duhet sa më parë ti jepet një funksion që
të mbrohet nga shkatërimi i tërsishëm.
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7. METODOLOGJIA
Metodologjia e këtij hulumtimi është cilësore dhe rrjedh kryesisht nga hulumtimi në
bibliotekë, si dhe nga interneti. Pjesa më e madhe e hulumtimeve dhe provave për të
mbështetur hipotezën vjen nga libra, artikuj dhe dokumente qeveritare. Kuadri për këtë
studim do të jetë një ekzaminim informativ i muzeve kontemporane në tërësi, për të
shqyrtojë muzetë si institucione kulturore dhe se si ato përshtaten në shoqëri në kohë.
Kjo skemë metodologjike shpjegon hapin e parë, në lidhje me përzgjedhjen e ndërtesës,
pastaj analizën e gjendjes ekzistuese, pas kësaj është bërë studimi i përgjithshëm rreth
planifikimit të muzeumeve. Kjo përfshin komponentët e planifikimit të muzeut,
përkufizimin e muzeut dhe evoluimin e hapësirës muzeore në kontekstin e huaj dhe
kontekstin e Kosovës. Hapi tjetër është studimi i çështjeve në planifikimin e muzeut
dhe të trashëgimis kulturore nga studimet e rasteve të ndryshme. Pastaj klasifikimi i
çështjeve në aspekte të ndryshme bëhet nga gjetjet. Pastaj studimi i hollësishëm është
bërë për çdo aspekt përmes studimeve të rasteve të ndryshme. Si dhe si përfundim, me
zbatimin e të gjitha metodave të sipërpërmendura kemi arritur në zhvillimin e konceptit
të zgjerimit të rinovimit te Objektit te tipit “Motel” duke i’a nderruar destinimit dhe
sherbimin ne “Muze”, ku me metoden softwerike është bërë paraqitja grafike dhe
vizualizimi final i projektit ideor, te cilin mund t’a shohim veçante pjesës tekstuale.

Përzgjedhja e
ndërtesës

Analizimi i gjendjes
ekzistuese

Studimi i përgjithshëm
rreth planifikimit të
muzeumeve

Çështjet në
planifikimin e
muzeumeve dhe të
trashëgimis kulturore

Klasifikimet dhe
dallimet e muzeumeve

Propozimi për
ndërtesën e
përzgjedhur

Figure 71. Metodologjija e punës(nga autori)
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8. GJENDJA EKZISTUESE
8.1 Pershkrimi i gjendjes ekzistuese te Motel Vllaznimit
Objekt i studimit te temës se diplomës do të jetë Motel Vllaznimi.
Motel Vllaznimi mund te perkufizohet si një skulpturë arkitektonike në dalje të
Prizrenit, dikur një nga vendet ekskluzive të asaj kohe, sot ka mbetur vetëm ngrehinë e
papërdorur që admirohet kalimthi pas xhamave të makinave. Hapesirë ideale,
brutalizëm i pastër

Figura 72. Situacioni i gjerë (nga autori)

Gjendet në fshatin Landovicë, 7 km larg Prizrenit, në krahun e majtë të aksit rrugor
Prizren – Gjakovë. Është ndërtuar nga Organizata punonjëse- hoteliere “Dushanov
Grad” dhe filloi punën si motel në vitin 1973. 61
Në afërsi të Motelit gjendej përmendojra kushtuar dy heronjëve të luftës Boro dhe
Ramizi, i cili është vendosur në vitin 1963. Kjo përmendore është demoluar në vitin

Motel “Vllaznimi” në Landovidë futet në listën e objekteve të mbrojtura të trashëgimisë, ndertimi.info,
accesed February 20, 2019. https://ndertimi.info/motel-vllaznimi-ne-landovide-futet-ne-listen-eobjekteve-te-mbrojtura-te-trashegimise/
61
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1999, dhe në vend të tij gjenden varrezat dhe përmendorja kushtur dëshmorëve të rrënë
në luftën çlirimtare të UÇK-së.

Figura 73. Muzet në afërsi të lokacionit (nga autori)

Në afërsi të ndërtesë nuk gjindet ndonjë
Muze. Në Kosovë Muzet kryesishtë janë
të pozicionuar në zonat urbane të qyteteve.
Tipi i ndërtesës mund te përkufizohet si
“soft brutaliste”, ajo është e organizuar në
gjysëm-kate, duke e respektuar terrenin që
bie nga jugperëndimi drejt verilindjes me
një ramje prej rreth 12 %.
Krahas ndërtesës në parcelë gjendet edhe
oborri dhe një sipërfaqe e madhe e
kullosave.
Ka tre hyrje, hyrja kryesore e cila gjendet
në juglindje, ajo ekonomike në
jugperëndim dhe hyrja sekondare në
Figura 74. Situacioni i ngushtë i gjendjes ekzistuese
(nga autori)

veriperëndim.
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Pjesa Shoqërore

Pjesa e Banimit

Pjesa e Banimit

Moteli ka ofruar 28 dhoma banimi që
përfshin një sipërfaqe rreth 850.5 m2 ,
një Restorant me sipërfaqe prej 145.9

Pjesa e Banimit

m2 me dy terasa, një në anën JugëPerendimore me sipërfaqe prej 138.3
m2 dhe një në anën Veri –Perendimore
me sipërfaqe prej 369.8 m2, gjithashtu
restoranti posedonte edhe një kuzhin
me depot të ndara.
Figura 75. Bazat e gjendjes ekzistuese (nga autori dhe ark.Granit Haxhimustafa)

Ndërtesa ka një ndarje të qartë në mes të pjesës shoqërore dhe asaj të banimit. Pjesa
shoqërore gjendet në anën perëndimore dhe ka vizura kah veriperëdimi, kurse pjesa e
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banimit gjendet në anën lindore, është dinamike dhe ka vizura nga lindja, juglindja,
veriu, verilindja dhe veriperëndimi.
Moteli paraqet një shembull të arkitekturës moderniste të ndërtuar me materiale masive,
të betonit të armuar, e cila me format e pastra, pa dekorim reflekton rregull dhe
paanshmëri.
Muret janë masive dhe të rënda,
hapësira nuk është transparente por
është e organizuar në atë trajtë që ka
rrjedhshëmri të hapësirave, duke
ndjekur natyrshëm pjerrësinë e
terrenit siq shihet edhe në prerjen AA.

Moteli është ndërtuar si përgjigje ndaj nevojave dhe zhvillimit të turizmit në Kosovë, në
një aks rrugor e cila lidhte pjesën perëndimore të Kosovës me jugun dhe veriun.
E vendosur në një pozitë dominuese ndaj terrenit të pjerrët, me shprehjen e veçantë
arkitketonike nëpërmjet formës së pastër dhe organizimit funksional, Motel Vllaznimi
paraqet një shembull karakteristik të ndërtesave hotelierike të ndërtuara gjatë pjesës së
dytë të shek. XX, dhe njëkohesisht një shembull të rëndësishëm të arkitketurës
moderniste në Kosovë.
Ruajtja e gjendjes së saj fillestare, pa ndërhyrje që do të degradonin autenticitetin është
një vlerë e shtuar ndaj vlerave tjera të trashëgimisë që i posedon kjo ndërtesë.
Motel “Vllaznimi” në Landovidë futet në listën e objekteve të mbrojtura të
trashëgimisë62
Motel Vllaznimi ngërthen në vete vlera të rëndësishme historike – shënjues i historisë së
zhvillimit të turizmit dhe fushës së hotelierisë në Kosovë e vlera arkitektonike,
tipologjike dhe rariteti – shembull karakteristik i arkitekturës moderniste në Kosovë, i
ruajtur në gjendje autentike; vlera ambientale – me pozitën dominuese dhe njëkohësisht
Motel “Vllaznimi” në Landovidë futet në listën e objekteve të mbrojtura të trashëgimisë, ndertimi.info,
accesed February 20, 2019. https://ndertimi.info/motel-vllaznimi-ne-landovide-futet-ne-listen-eobjekteve-te-mbrojtura-te-trashegimise/
62
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të shkrirë në terrenin e pjerrtë, i cili rrjedh natyrshëm drejtë rrugës kryesore; vlerë
ekonomike – ndërtesa me organizimin e brendshëm funksional përmbush nevojat e rishfrytëzimit si motel me kombinim të organizimit të konferencave dhe takimeve tjera.

Figure 76. Pamjet e vjetëra të motelit(https://www.facebook.com/groups/AlbanianVintagePhotography/)(26.04.2019)
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9. PROJEKTI IDEOR.
DESTINIMIN: MUZE KONTEMPORAN

9.1 Analiza e lokacionit
Objekti i motel Vllaznimit gjindet në fshatin Landovicë, të komunës së Prizrenit, në
magjistralen Prizren-Gjakovë në kilometrin e 7.

Figure 77. Analiza e lokacionit(nga autori)

Objekti është i vendosur në skajë të rrugës mbi një kodër të vogël, i rrethuar me toka
bujqësore dhe disa shtëpi banimi. Në afërsi të lokacionit janë të vendosura varrezat e
dëshmorëve të luftës së fundit në Kosovë.
Objekti ka pozit të mirë gjeografike dhe qasje të lehtë edhe për vizitorët e mundëshëm
pasiqë në afërsi gjendet edhe kyqja në autostradën Dr. Ibrahim Rugova. Lokacioni është
i rrethuar me gjelbrim me një sipërfaqe rrethë 1.5 ha, dhe në afërsi me një distancë
rrugore prej 8.5 km gjendet edhe lumi Drini i Bardhë. Objekti zenë 11.25 % të
sipërfaqërfaqës së tokës dhe ka qasje nga magjistralja nga tri rrugicë, dy rrugicë qe të
drejtojnë tek hyrja kryesore e objektit, ndërsa e treta tek hyrja ekonomike.
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Figure 78. Analiza e lokacionit në përpjes 1-5000 (nga autori)

9.2 Zhvillimi i konceptit
Rëndësia arkitektonike e këtij objekti është shumë e rëndësishme për trashëgiminë
tonë, për këtë arsye pas shumë analizave të objektit, jemi munduar që pas destinimit,
objekti të mos pësojë ndryshime që ta cenojmë vlerën e tij arkitektonike, por jemi
munduar që ta ruajmë origjinalitetin e tij dhe ta kthejmë vëmendjen te ky objekt,ta
rijetësojmë dhe të i japim funksion të përshtatshëm për këtë ndertesë ikonike, ku për
shkak të vlerave të sajë arkitektonike, lokacionit të lehtë të arritshëm, mardhëniet midis
qytetit dhe shoqërisë, organizimi i hapësirve dhe potenciali i tyre për përdorim, arritëm
deri te vëndimi që objekti të shëndërrohet në muze, që ti dhurojë zonës një tematikë
kulturo-edukative.
Nga analizat e gjendjes ekzistuese të objektit vërehet qartë ndarja e ndërtesës në mes të
pjesës shoqërore dhe asaj të banimit. Ku pas ndryshimit të destinimit të objektit kjo
ndarje na ka orjentuar që pjesën shoqërore ta destinojmë për ekspozitur dhe projekte,
ndërsa këtë të banimit për edukim dhe hulumtim.
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Për shkak të parametrave të funksionit, e ndiem nevojën për hapsirën e ekspozitës,
prandaj vendosëm të interpolojmë një pjesë në objekt ekzistues, në mënyrë që të mos i
cenojmë vlerat e objektit ekzistues. Fillimisht si element kryesor është vëllimi i tij, i cili
nuk duhet të kaloj vëllimin e pikës më të lart të objektit ekzistues, në mënyrë që të mos
e tërhjek vëmendjen kah vetja, gjithmonë vëmendja duhet koncentruar në objektin, që
është qëllimi kryesor i këtij studimi.
Materialin që përdorëm në pjesën e interpoluar është Polikarbonat dy shtresorë i
tejdukshëm, i cili është i përshtatshëm për funksionin e ekspozimit, dhe sjell ne pahë
lehtësisht dallimin e vjetra nga e reja. Polikarbonati ka vetitë natyrale të izolimit termik
që ndihmojnë në mbajtjen e nxehtësisë të izolimit termik që ndihmon në mbajtjen e
nxehtësis brenda ndërtesës. Trajtimi shtesë anti-nxehtësie mund të përmirësojë këtë
funksionalitet duke menaxhuar në mënyrë optimale energjinë në ndërtesë gjatë dimrit,
duke zvogëluar humbjen e nxehtësisë jashtë ndërtesës dhe në verë, duke kufizuar hyrjen
e nxehtësisë brenda ndërtesës.
Muzeu përpos që përfshinë pjesët e ekspozimit, gjithashtu ofron hapësira për edukim
dhe hulumtim. Objekti ka një sipërfaqe bruto prej 2082 m2, ndërsa pjesa e interpoluar ka
sipërfaqe prej 365,1m2 , ku i tër objekti ka nje siperfaqe prej 2447 m2. Objekti përfshin
galeri ekspozuese në tri nivele duke iu përshtatur mundësive strukturore dhe hapësinore
të strukturës ekzistuese, përfshin gjithashtu restorant, dyqan, auditorium, zyre, sallën e
mbledhjeve, tarracën, klasa, dhoma fjetje, librari dhe klasat e hulumtimeve.
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10. KONKLUZIONI
Pas hulumtimit të terenit dhe gjetjes së një godine ikonike , që deri para pak kohesh
kishte destinim si “Motel”, jam munduar qe kësaj zone t’i ofroj shërbime edukative e
sociale duke ngritur interes dhe gjallëri në komunitetin tonë, e sidomos atë të lokalitetit.
Objekte të tilla, të lëna mbas dore dhe që meritojnë një trajtim të veqantë ka shumë .
Përveq që ato nuk po shfrytëzohen dhe mirëtrajtohen , ato godina po shuhen dita ditës,
duke shuar kështu edhe kulturën tonë ndërtimore si art te ndërtimit,duke përfshirë këtu
periudha të ndryshme të ndërtimit, në të cilat edhe vendi ynë ka kaluar.
Synimi im ka qenë që të kthejë vëmendjen te këto objekte , t’i rijetësojmë dhe t’a
çmojmë të kaluarën tonë, duke e shfrytezuar në të mirë të komunitetit.
Objekti të cilin e kam zgjedhur, i pershtatet shumë karakterit dhe destinimit te cilin e
kam zgjedhur.
Muzeu si identitet kulturor e kombëtar , do të ndikojë pozitivisht në ngritjen e nivelit
kulturor e social në vend, e pse jo edhe në sferën e turizmit .
Arsyeja që më ka ndihmu me u percaktu për objektin në fjalë , ka qenë stili dhe
periudha e ndërtimit, si stil brutalist i ndërtimit, e që i takon periudhes bashkohore te
artit , në të cilën hynë edhe Muzeu Kontemporan.
Pas nje analize te thellë të objektit , organizimit, konstruksionit , hapjeve , mënyrës së
ndërtimit dhe materialeve, kam arrit që me disa ndryshime të jap idenë time se si mund
të duket ky objekt në destinimin apo ri-funksionalizimin si “Muze Kontemporn”.
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12. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Në mbrojtjen e temës së diplomës është diskutuar që nga hyrja kryesore ti jepet objektit
qasje edhe për personat me aftësi të kufizuara, ku si përfundim pa ndikuar në pamjen e
objektit dhe arkitekturen e tij, por duke mos e rrezikuar qasjen në objet të personave me
aftesi të kufizuara, kam propozuar të perdoret rampa mekanike, e cila aktivizohet vetem
atëhere kur është e nevojshme të perdoret. Kjo lloj rampe nuk ndikon në pamjen e
jashtmë të objektit, sepse kur nuk perdoret ajo është e palosur si shkallë.

Figura 1. Rampa mekanike (https://www.pinterest.com/pin/202310208234366975/ ) 03/07/2019
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